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1.	  Introduction	  In	  his	  Utopia	  (1516),	  Thomas	  More	  presents	  social	  structures	  and	  customs	  to	  illustrate	  what	  he	  believed	  to	  be	  a	  better	  society.	  In	  an	  attempt	  to	  criticize	  the	  British	  government	  and	  suggest	  alternative	  solutions	  to	  its	  problems,	  More	  created	  a	  complex	  community-­‐centered	  society	  within	  a	  frame	  of	  fiction.	  Due	  to	  the	  fact	  the	  term	  utopia	  originates	  in	  his	  work,	  More	  has	  been	  often	  considered	  the	  father	  of	  utopian	  literature,	  and	  the	  existence	  of	  non-­‐Western	  utopian	  literature	  has	  been	  underrated.	  Long	  before	  More	  coined	  the	  term	  utopia,	  however,	  utopian	  literature	  already	  existed	  in	  the	  East.	  For	  example,	  a	  Chinese	  classical	  utopian	  tale	  by	  Tao	  Qian,	  The	  Tale	  of	  Peach	  Blossom	  Spring	  was	  written	  in	  421	  AD	  and	  it	  was	  in	  fact	  Chinese	  utopian	  literature	  that	  laid	  groundwork	  for	  Japanese	  utopianism.	  While	  some	  scholars	  claim	  all	  Japanese	  utopian	  literature	  and	  philosophy	  are	  reflections	  of	  Western	  utopianism	  (Dutton	  223-­‐224),	  Japanese	  utopianism,	  for	  example,	  was	  shaped	  first	  by	  Chinese	  and	  later	  by	  Western	  utopianisms.	  Western	  utopianism	  was	  first	  introduced	  to	  Japan	  in	  the	  Meiji	  period	  (1868-­‐1912)	  when	  the	  country	  began	  to	  emerge	  as	  a	  modernized	  country.	  This	  was	  the	  time	  the	  nation	  re-­‐opened	  to	  the	  rest	  of	  the	  world	  after	  200	  years	  of	  seclusion	  and	  began	  to	  embrace	  Western	  philosophies	  and	  culture.	  During	  its	  Civilization	  and	  Enlightenment	  period,	  a	  number	  of	  major	  Western	  utopian	  titles	  were	  translated	  into	  Japanese,	  and	  greatly	  influenced	  the	  great	  writers	  of	  the	  Meiji	  period.	  Among	  those	  was	  RyūnosukeAkutagawa	  (1892-­‐1927),	  who	  embraced	  both	  Chinese	  and	  Western	  literature	  and	  successfully	  incorporated	  them	  into	  his	  uniquely	  Japanese	  utopian	  writing,	  Kappa	  (1927).	  In	  this	  paper,	  I	  examine	  the	  Western	  definition	  and	  interpretation	  of	  utopia	  and	  utopian	  literature,	  and	  the	  Japanese	  translations	  of	  Chinese	  and	  Western	  utopian	  writings	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to	  demonstrate	  how	  the	  definition	  of	  utopia	  and	  the	  interpretation	  of	  utopian	  literature	  shifted	  and	  developed	  in	  the	  Meiji	  Japan.	  The	  Chinese	  utopian	  text,	  The	  Tale	  of	  Peach	  
Blossom	  Spring	  (421	  AD)	  by	  Tao	  Qian,	  More’s	  Utopia	  (1516)	  and	  Swift’s	  Gulliver’s	  Travels	  
(1726)	  will	  be	  examined	  to	  show	  how	  they	  influenced	  the	  Japanese	  definition	  of	  utopia	  and	  the	  interpretation	  of	  utopian	  literature	  over	  time.	  I	  will	  then	  further	  demonstrate	  how	  Japanese	  writers	  incorporated	  Western	  utopian	  tradition	  and	  developed	  their	  uniquely	  Japanese	  utopian	  literature.	  RyūnosukeAkutagawa’sKappa	  (1927)	  will	  be	  compared	  with	  
Utopia	  and	  Gulliver’s	  Travels	  to	  exemplify	  that	  while	  it	  was	  written	  in	  a	  Western	  utopian	  style	  and	  perceived	  as	  social	  satire	  at	  that	  time,	  it	  is	  an	  autobiographical	  dystopian	  writing,	  showing	  uniquely	  Japanese	  concept	  of	  utopia	  and	  utopian	  literature.	  	  
1.1	  The	  Ambiguous	  Term	  and	  Concept	  of	  Western	  Utopia	  Although	  it	  has	  been	  widely	  discussed	  among	  the	  scholars	  for	  the	  decades,	  it	  is	  difficult	  to	  define	  utopia	  and	  utopian	  literature.	  The	  term	  utopia	  is	  a	  coined	  word	  invented	  by	  Thomas	  More	  for	  the	  island	  described	  in	  his	  novel	  Utopia.	  Although	  the	  word	  has	  been	  widely	  used	  ever	  since	  his	  novel	  was	  published	  in	  1561,	  its	  true	  definition	  remains	  ambiguous	  to	  this	  day.	  A	  utopian	  scholar,	  Fatima	  Vieira,	  explains	  the	  origin	  of	  the	  coined	  term	  utopia	  and	  its	  unclear	  definition:	  In	  order	  to	  create	  his	  neologism,	  More	  resorted	  to	  two	  Greek	  words—
ouk(that	  means	  not	  and	  was	  reduced	  to	  u)	  and	  topos	  (place),	  to	  which	  he	  added	  the	  suffix	  ia,	  indicating	  a	  place.	  Etymologically,	  utopia	  is	  thus	  a	  place	  which	  is	  a	  non-­‐place,	  simultaneously	  constituted	  by	  a	  movement	  of	  affirmation	  and	  denial.	  But,	  to	  complicate	  things	  further,	  More	  invented	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another	  neologism,	  ...	  Eutopia	  (the	  good	  place)...,	  [creating]	  a	  tension	  that	  has	  persisted	  over	  time	  and	  has	  been	  the	  basis	  for	  the	  perennial	  duality	  of	  meaning	  of	  utopia	  as	  the	  place	  that	  is	  simultaneously	  a	  non-­‐place	  (utopia)	  and	  a	  good	  place	  (eutopia).	  (Vieira	  4-­‐5)	  Because	  utopia	  is	  a	  non-­‐place	  and	  a	  good	  place,	  it	  differs	  from	  simply	  being	  ‘nowhere.’	  Before	  More	  coined	  the	  term	  utopia,	  he	  was	  to	  call	  his	  island	  Nusquama.	  Nusquammeans	  ‘nowhere,’	  ‘in	  no	  place,’	  and	  ‘on	  no	  occasion’	  in	  Latin	  (Vieira	  4).	  As	  Vieira	  argues,	  if	  More	  had	  named	  his	  imagined	  island	  Nusquama,	  “he	  would	  be	  simply	  denying	  the	  possibility	  of	  the	  existence	  of	  such	  a	  place”	  (Vieira	  4).	  The	  fact	  More	  did	  not	  use	  Nusquama	  reveals	  he	  did	  not	  want	  his	  imagined	  island	  to	  be	  completely	  ‘nowhere.’	  More	  intentionally	  coined	  utopia	  as	  an	  ambiguous	  term.	  It	  is	  difficult	  to	  define	  utopian	  literature	  because	  the	  definition	  of	  utopia	  is	  itself	  ambiguous.	  From	  the	  Western	  point	  of	  view,	  utopian	  literature	  generally	  refers	  to	  literature	  that	  utilizes	  the	  imaginary	  to	  project	  the	  ideal	  and	  address	  social	  problems	  (Ketab	  616).	  Utopian	  writings	  illustrate	  different	  social	  arrangements	  radically	  different	  from	  ours	  by	  removing	  people	  from	  their	  usual	  context.	  In	  attempt	  to	  make	  the	  fictional	  story	  more	  realistic	  and	  stimulating,	  utopian	  writings	  are	  often	  travel	  narratives	  in	  which	  the	  author	  sends	  a	  fictional	  character	  to	  faraway	  places	  with	  different	  social	  structures	  and	  customs,	  and	  has	  the	  traveler	  report	  his	  or	  her	  insight	  with	  the	  readers.	  In	  the	  utopian	  writing	  a	  place	  or	  a	  situation	  appears	  to	  be	  both	  real	  and	  surreal,	  both	  familiar	  and	  foreign,	  to	  the	  readers.	  	  In	  the	  Western	  tradition	  utopian	  literature	  falls	  under	  the	  broader	  category	  of	  philosophical	  novels,	  which	  often	  are	  popular	  fictions	  from	  the	  18th	  century	  Europe.	  Prime	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examples	  being	  Jonathan	  Swift’s	  Gulliver’s	  Travels	  (1726)	  and	  Voltaire’s	  
CandideouL’optimisme	  (1759),philosophical	  novels	  can	  be	  utopian	  or	  satirical,	  and	  funny	  or	  serious,	  but	  are	  certainly	  intended	  to	  directly	  address	  problems	  of	  society.	  	  This	  Western	  definition	  of	  utopian	  literature	  tends	  to	  be	  heavily	  based	  on	  Thomas	  More-­‐type	  writings	  that	  are	  direct,	  social-­‐critical,	  and	  enlightenment	  and	  reform-­‐oriented.	  It	  often	  excludes	  other	  types	  of	  utopian	  writings	  seen	  in	  the	  East,	  which	  widely	  depict	  an	  ideal	  or	  wretched	  world	  as	  a	  mean	  of	  direct	  or	  indirect	  social	  or	  personal	  criticism	  and	  satire	  that	  may	  or	  may	  not	  intend	  to	  provoke	  actual	  social	  reform	  or	  enlightenment.	  As	  an	  example	  of	  a	  ‘non-­‐Western’	  utopian	  writing,	  Eastern	  utopianism	  will	  be	  examined	  in	  the	  following	  section.	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2.	  In	  Defense	  of	  Eastern	  Utopianism:	  Existence	  of	  ‘non-­‐Western’	  Utopian	  Thought	  and	  
Literature	  A	  utopian	  scholar	  Jacqueline	  Dutton	  states	  that	  “[u]topia	  and	  utopianism	  are	  often	  perceived	  to	  be	  primary	  western	  constructs—western	  dreams	  of	  a	  better	  world,	  an	  ideal	  existence	  or	  a	  fantastic	  future”	  (Dutton	  223).	  Because	  of	  the	  fact	  that	  “the	  definition,	  design	  and	  development	  of	  utopian	  literatures	  and	  theories	  have	  emerged	  from	  Western	  examples	  of	  the	  genre	  and	  practice”	  (Dutton	  223),	  traditionally	  there	  is	  a	  notion	  that	  there	  is	  no	  ‘non-­‐Western’	  utopias	  and	  all	  are	  reflections	  of	  Western	  traditions.	  	  Contemporary	  scholars,	  however,	  began	  to	  recognize	  non-­‐Western	  utopianism	  and	  claim	  that	  there	  indeed	  is	  a	  tradition	  of	  utopia	  in	  the	  East.	  A	  Japanese	  utopian	  scholar,	  Seiji	  Nuita	  acknowledges	  a	  long	  tradition	  of	  Eastern	  utopian	  thought	  and	  literature	  since	  the	  ancient	  times,	  claiming	  that	  when	  “considering	  the	  history	  of	  utopian	  thought	  from	  a	  world	  viewpoint,	  we	  certainly	  cannot	  disregard	  the	  utopias	  of	  the	  ancient	  Orient,	  of	  China	  and	  of	  other	  countries”	  (Nuita	  17).	  In	  fact,	  there	  exist	  numerous	  writings	  on	  ideal	  lands	  or	  earthly	  paradises	  in	  China.	  In	  Japan,	  some	  of	  those	  ancient	  Chinese	  tales,	  including	  Tao	  Qian’sThe	  
Tale	  of	  Peach	  Blossom	  Spring	  and	  Lao	  Zi’sSmall	  State	  with	  Few	  People,	  have	  been	  widely	  read	  as	  utopian	  literature.	  Eastern	  utopianism	  has	  been	  traditionally	  underestimated	  due	  to	  a	  belief	  that	  “the	  elements	  and	  traditions	  of	  the	  Western	  utopianism	  may	  not	  always	  apply	  to	  Eastern	  utopianism”	  (Kawabata	  223).	  As	  seen	  in	  Thomas	  More’s	  Utopia,	  Western	  utopian	  writings	  are	  generally	  social	  reform	  oriented,	  and	  meant	  to	  not	  only	  address	  and	  criticize	  social	  problems,	  but	  also	  to	  suggest	  alternative	  ways	  to	  improve	  the	  society	  within	  a	  frame	  of	  fiction.	  It	  is	  a	  “portrayal	  of	  the	  conditions	  of	  an	  ideal	  society,”	  meant	  to	  “present	  a	  vision	  of	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an	  ideal	  society	  that	  stands	  in	  stark	  contrast	  to	  the	  world	  around	  them”	  (“Utopia	  and	  Utopian	  Ideals”	  614).	  Although	  these	  elements	  have	  been	  historically	  considered	  to	  be	  unique	  to	  Western	  utopian	  writings,	  Nuita	  argues	  that	  Eastern	  and	  Western	  utopian	  thought	  and	  literature	  are	  actually	  not	  so	  different	  (Nuita	  16-­‐17).	  There	  may	  be	  various	  forms	  of	  utopian	  literature,	  “ranging	  from	  satirical	  commentary	  to	  descriptive	  dialogue,	  [but]	  the	  purpose	  of	  these	  texts	  remains	  largely	  the	  same”	  (“Utopia	  and	  Utopian	  Ideals”	  614).	  In	  other	  words,	  utopian	  writings	  are	  generally	  intended	  to	  express	  dissatisfaction	  towards	  the	  current	  world	  and	  desire	  for	  a	  better	  world	  within	  a	  frame	  of	  fiction,	  and	  the	  authors	  may	  or	  may	  not	  have	  intentions	  to	  make	  that	  happen.	  In	  this	  essay,	  I	  will	  be	  working	  with	  this	  broader,	  more	  inclusive	  interpretation	  of	  utopian	  writing,	  which	  I	  take	  to	  include	  both	  Western	  and	  Eastern	  works,	  and,	  following	  Lewis	  Mumford,	  both	  utopias	  of	  reconstruction	  and	  utopias	  of	  escape.	  In	  this	  section,	  I	  will	  examine	  a	  classic	  Chinese	  utopian	  tale,	  The	  Tale	  of	  Peach	  
Blossom	  Spring	  (421	  AD),	  which	  is	  the	  most	  famous	  utopian	  tale	  in	  Japan.	  By	  comparing	  it	  with	  Western	  utopian	  tales,	  Utopia	  and	  Gulliver’s	  Travels,	  I	  will	  demonstrate	  that	  there	  are	  different	  types	  of	  utopias	  within	  the	  Western	  tradition,	  and	  both	  Eastern	  and	  Western	  utopian	  literature	  are	  in	  fact	  similar	  in	  types,	  characteristics,	  and	  purposes.	  	  	  
2.1	  Chinese	  Utopian	  Literature:	  Tao	  Qian’sThe	  Tale	  of	  Peach	  Blossom	  Spring	  (421	  AD)	  The	  most	  well	  known	  utopian	  literature	  in	  Japan	  is	  The	  Tale	  of	  Peach	  Blossom	  Spring	  
[Tao	  Hua	  Yuan	  Ji????],	  a	  prose	  by	  a	  Chinese	  poet,	  Tao	  Qian	  [??]	  (365-­‐427	  AD),	  who	  is	  also	  known	  as	  Tao	  Yuanmin	  [???]	  or	  Tao	  Chien	  (“Tao	  Qian”	  278).	  This	  classic	  utopian	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writing	  is	  believed	  to	  have	  been	  written	  around	  421	  AD,	  long	  before	  More’s	  Utopia	  was	  published	  in	  1516	  (“Tao	  Qian”	  279).	  In	  this	  short	  27	  line-­‐essay	  in	  prose,	  a	  fisherman	  who	  gets	  lost	  while	  boating	  in	  the	  sea	  finds	  a	  secret	  community	  of	  people,	  who	  ran	  away	  from	  the	  Qin	  Dynasty	  (221-­‐206)	  three	  generations	  ago.	  There	  people	  happily	  live	  their	  simple	  life,	  completely	  hidden	  from	  the	  outside	  society.	  The	  villagers	  are	  described	  as	  happy	  and	  innocent	  people,	  and	  their	  simple	  lifestyle	  is	  illustrated	  beautifully	  and	  peacefully.	  Due	  to	  the	  fact	  that	  the	  villagers	  have	  abandoned	  traditional	  society	  within	  the	  Qin	  Dynasty	  and	  have	  been	  secretly	  living	  in	  the	  closed	  society	  in	  the	  mountains	  for	  years,	  not	  only	  are	  they	  excused	  from	  all	  political	  and	  social	  constraints	  and	  responsibilities	  in	  the	  real	  world,	  but	  also	  they	  appear	  to	  be	  uncivilized	  and	  unsophisticated.	  Their	  primitiveness,	  however,	  is	  not	  described	  negatively.	  Instead,	  as	  the	  fisherman	  first	  records	  the	  beauty	  of	  the	  landscape	  opened	  up	  before	  his	  eyes	  (lines	  10-­‐11)	  and	  the	  villagers’	  rather	  frugal	  but	  content	  expressions	  (lines	  11-­‐13),	  the	  essay	  celebrates	  their	  simple	  and	  primitive	  life	  in	  nature	  as	  a	  better	  life.	  Here,	  the	  secret	  community	  is	  illustrated	  as	  a	  heavenly	  place	  on	  the	  earth.	  The	  imagery	  of	  beautiful	  peach	  tree	  orchards	  that	  contain	  no	  other	  trees	  (lines	  3-­‐4)	  is	  a	  depiction	  of	  an	  ideal,	  heavenly	  place.	  The	  village	  is	  a	  utopia	  in	  the	  sense	  that	  it	  is	  a	  good,	  ideal	  place.	  This	  utopia	  appears	  to	  be	  achievable	  in	  real	  life	  if	  people	  can	  successfully	  escape	  from	  society	  and	  manage	  to	  create	  their	  own	  community	  away	  from	  the	  outside	  world.	  	  While	  some	  scholars	  acknowledge	  the	  existence	  of	  Eastern	  utopianism,	  others	  refuse	  to	  call	  this	  Chinese	  tale	  utopian	  literature.	  A	  Tao	  Qian	  scholar,	  Ito,	  refuses	  to	  identify	  the	  village	  in	  The	  Tale	  of	  Peach	  Blossom	  Spring	  as	  a	  utopia.	  Ito	  claims	  that	  it	  does	  not	  illustrate	  a	  utopian	  society	  because	  it	  lacks	  “subjective	  intentions	  and	  motivations	  to	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realize	  an	  ideal	  society,	  which	  are	  essential	  elements	  of	  utopian	  thoughts”	  (Ito	  153).	  Ito	  argues	  that	  unlike	  More’s	  Utopia,	  instead	  of	  suggesting	  alternative	  ways	  to	  improve	  the	  society,	  The	  Tale	  of	  Peach	  and	  Blossom	  Spring	  gives	  up	  on	  the	  hope	  to	  establish	  an	  ideal	  place	  in	  the	  real	  world.	  Ito	  interprets	  the	  fact	  that	  the	  fisherman	  and	  the	  others	  could	  never	  again	  locate	  the	  village	  as	  an	  indicator	  that	  such	  ideal	  place	  can	  only	  exist	  in	  one’s	  mind	  (Ito	  153,	  173-­‐175).	  	  Ito	  is	  correct	  about	  the	  notion	  that	  The	  Tales	  of	  Peach	  Blossom	  Spring	  is	  being	  a	  rather	  passive	  utopia,	  as	  it	  does	  not	  attempt	  to	  present	  any	  practical	  plans	  to	  improve	  the	  current	  society.	  The	  villagers	  established	  their	  own	  peaceful	  community	  in	  the	  mountains,	  instead	  of	  having	  strived	  to	  create	  one	  within	  the	  society	  behind	  which	  they	  left.	  Those	  villagers	  definitely	  had	  desire	  for	  a	  better	  place,	  but	  had	  no	  actual	  practical	  plans	  to	  realize	  them	  and	  simply	  escaped	  from	  existing	  problems.	  Although	  the	  village	  in	  The	  Tales	  of	  Peach	  
Blossom	  Spring	  may	  not	  be	  a	  Thomas	  More-­‐type	  utopia,	  with	  Lewis	  Mumford	  we	  may	  still	  recognize	  it	  a	  “utopia	  of	  escape”	  	  (15).	  In	  his	  the	  Story	  of	  Utopias,	  Mumford	  claims	  that	  there	  are	  two	  distinctive	  types	  of	  utopias:	  ‘the	  utopias	  of	  escape’	  and	  ‘the	  utopias	  of	  reconstruction.’	  The	  utopia	  of	  escape	  “seeks	  an	  immediate	  release	  from	  the	  difficulties	  or	  frustrations	  of	  our	  life,”	  while	  the	  utopia	  of	  reconstruction	  “attempts	  to	  provide	  a	  condition	  for	  our	  release	  in	  the	  future”	  (Mumford	  15).	  In	  utopias	  of	  escape,	  people	  leave	  “the	  external	  world	  the	  way	  it	  is,”	  because	  utopia	  is	  “a	  substitute	  for	  the	  external	  world;	  [and]	  is	  a	  sort	  of	  house	  of	  refuge	  to	  which	  we	  flee	  when	  our	  contacts	  with	  hard	  facts	  became	  too	  complicated	  to	  carry	  through	  or	  too	  rough	  to	  face”	  (Mumford	  15).	  On	  the	  other	  hand,	  in	  utopias	  of	  reconstruction,	  people	  attempt	  to	  change	  the	  external	  world	  because	  utopia	  is	  “the	  idolum	  that	  the	  facts	  of	  the	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everyday	  world	  are	  brought	  together	  and	  assorted	  and	  sifted,	  and	  a	  new	  sort	  of	  reality	  is	  projected	  back	  again	  upon	  the	  external	  world”	  (15).	  	  Mumford’s	  definitions	  of	  utopias	  can	  be	  applied	  to	  The	  Tale	  of	  Peach	  Blossom	  Spring	  and	  major	  Western	  utopian	  writings,	  such	  as	  More’s	  Utopia	  and	  Swift’s	  Gulliver’s	  Travels.	  
The	  Tale	  of	  Peach	  Blossom	  Spring	  and	  Gulliver’s	  Travels	  can	  be	  categorized	  as	  the	  utopias	  of	  escape,	  and	  Utopia	  may	  be	  the	  utopia	  of	  reconstruction.	  The	  Tale	  of	  Peach	  Blossom	  Spring	  and	  Gulliver’s	  Travels	  have	  neither	  practical	  plans	  nor	  intention	  for	  a	  social	  reform.	  They	  rather	  seek	  for	  an	  immediate	  release	  by	  leaving	  the	  society	  the	  way	  it	  is	  and	  create	  seemingly	  utopian	  societies	  to	  criticize	  the	  current	  society	  and	  the	  government.	  On	  the	  contrary,	  in	  Utopia,	  More	  seeks	  the	  ways	  in	  which	  the	  current	  society	  can	  improve	  without	  escaping	  from	  it.	  More	  attempts	  to	  make	  suggestions	  as	  realistic	  as	  possible	  within	  a	  frame	  of	  fiction.	  In	  addition,	  similar	  characteristics	  and	  dilemma	  of	  utopias	  are	  seen	  in	  both	  Western	  and	  Eastern	  traditions,	  such	  as	  the	  isolation	  and	  the	  irony	  of	  ideal	  society.	  In	  both	  European	  and	  Chinese	  utopias,	  the	  individuals	  are	  often	  alienated	  from	  the	  outside	  world	  in	  an	  exchange	  for	  a	  protected,	  harmonized	  life.	  As	  seen	  in	  More’s	  Utopia	  and	  Tao’s	  The	  Tale	  of	  
Peach	  Blossom	  Spring,	  the	  residents	  of	  utopian	  society	  are	  permitted	  with	  no	  or	  limited	  communication	  with	  the	  outsiders,	  and	  forced	  to	  live	  with	  limited	  freedom	  and	  resources.	  Both	  Western	  and	  Eastern	  utopias	  also	  share	  a	  similar	  utopian	  dilemma,	  in	  which	  people	  are	  expected	  to	  live	  and	  believe	  in	  a	  certain	  way	  to	  fit	  in	  what	  is	  believed	  to	  be	  an	  ideal	  society.	  The	  utopians	  in	  Utopia	  and	  the	  villagers	  in	  The	  Tale	  of	  Peach	  Blossom	  Spring	  are	  not	  encouraged	  to	  pursue	  individual	  freedom	  or	  happiness	  but	  to	  give	  them	  up	  to	  achieve	  social	  harmony	  and	  communal	  happiness.	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As	  the	  Japanese	  utopian	  scholar,	  Seiji	  Nuita,	  claims,	  in	  fact,	  “the	  Chinese	  utopias	  are	  very	  similar	  in	  type	  to	  Western	  ones	  and	  deserve	  much	  further	  investigation	  along	  comparative	  lines”	  (Nuita	  16-­‐17).	  Desires	  for	  a	  better	  society	  have	  long	  existed	  in	  the	  East,	  and	  their	  utopias	  have	  been	  illustrated	  in	  their	  writings.	  The	  author’s	  intention	  and	  motivation	  to	  realize	  a	  utopian	  society,	  however,	  may	  or	  may	  not	  be	  a	  necessary	  element	  of	  utopia	  in	  the	  Eastern	  tradition.	  It	  requires	  further	  research	  to	  determine	  whether	  or	  not	  intentions	  and	  hopes	  are	  considered	  essential	  elements	  in	  the	  West	  and	  the	  East	  traditions.	  	  	  	  
2.2	  The	  Unambiguous	  Term	  and	  Concept	  of	  Japanese	  Utopia	  The	  Japanese	  notion	  of	  utopia	  was	  shaped	  by	  both	  Chinese	  and	  Western	  utopian	  literature	  and	  uniquely	  developed.	  The	  difference	  of	  the	  scope	  of	  Japanese	  utopian	  writing	  from	  the	  western	  tradition	  is	  reflected	  in	  the	  terminology.	  The	  Japanese	  language	  has	  three	  terms	  for	  utopia:	  yūtopia,	  tōgenkyō,	  and	  risōkyō.	  The	  first	  two	  words	  originate	  from	  China	  and	  Europe,	  and	  the	  last	  is	  unique	  to	  Japan.	  The	  Japanese	  notion	  of	  utopia	  is	  based	  on	  a	  concept	  of	  utopianism,	  which	  came	  from	  outside	  Japan,	  but	  Japan	  expanded	  on	  the	  borrowed	  concept	  making	  it	  uniquely	  their	  own.	  The	  word	  yūtopia	  [?????],	  which	  is	  pronounced	  just	  like	  the	  original	  European	  word,	  comes	  from	  Thomas	  More’s	  Utopia.	  
Tōgenkyō	  [???]	  is	  the	  Japanese	  coined	  term,	  originated	  from	  The	  Tale	  of	  Peach	  Blossom	  
Spring	  [????].	  Risōkyō	  [???]	  is	  a	  Japanese	  term,	  which	  literally	  means	  ‘ideal’	  (risō)	  ‘place’	  (kyō)	  and	  was	  used	  as	  a	  translation	  for	  More’s	  Utopia	  and	  William	  Morris’s	  utopian	  story,	  News	  from	  Nowhere	  (1890)	  in	  the	  Meiji	  period	  (1868-­‐1912).	  	  The	  Japanese	  notion	  of	  utopia	  differs	  from	  the	  Western	  or	  Chinese	  notion	  from	  which	  Japan	  originally	  borrowed	  the	  words.	  In	  Japanese,	  all	  three	  terms	  used	  for	  utopia—	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yūtopia,	  tōgenkyō,	  and	  risōkyō—share	  one	  unambiguous	  definition	  as	  ‘an	  ideal	  place	  that	  only	  exists	  in	  the	  imagination	  and	  cannot	  be	  realized	  in	  the	  real	  world.’	  In	  the	  process	  of	  borrowing	  and	  creating	  the	  terms	  for	  utopia,	  the	  ambiguity	  and	  the	  possibility	  of	  actualizing	  a	  utopia	  have	  been	  lost	  from	  the	  concept	  of	  utopia	  in	  Japanese	  literature.	  For	  example,	  an	  ideal	  society	  depicted	  in	  the	  Chinese	  utopian	  story,	  The	  Tale	  of	  Peach	  Blossom	  
Spring,	  is	  not	  totally	  impossible	  to	  realize.	  It	  is	  quite	  possible	  to	  actualize	  it	  in	  the	  real	  world.	  When	  the	  Japanese	  term	  tōgenkyō	  [???]	  was	  generated	  based	  on	  this	  story,	  however,	  the	  word	  acquired	  the	  meaning	  of	  the	  impossibility.	  Similarly,	  the	  other	  term	  
risōkyō	  [???],	  also	  implies	  an	  imaginary	  ideal	  place,	  which	  is	  impossible	  to	  realize	  in	  the	  real	  world.	  Although	  neither	  of	  these	  terms	  includes	  negating	  characters,	  such	  as	  ?,?,	  or	  
?,	  which	  mean	  non	  in	  English,	  or	  ouk	  in	  Greek,	  both	  words	  connote	  ‘an	  ideal	  non-­‐place,	  which	  is	  impossible	  to	  realize.’	  Furthermore,	  Kōjien,	  the	  most	  authoritative	  Japanese	  dictionary,	  defines	  the	  word	  utopia,	  or	  yūtopia	  as	  an	  “ideal	  society	  that	  is	  imaginary	  and	  has	  no	  possibility	  of	  realizing	  it”	  (Kōjien2249).	  	  The	  Japanese	  notion	  of	  utopia	  seems	  rather	  pessimistic	  compared	  to	  Western	  and	  Chinese	  utopias	  because	  not	  all	  Japanese	  utopias	  have	  intent	  or	  hope	  to	  be	  made	  real.	  The	  origins	  and	  the	  variety	  of	  terms	  for	  utopia	  reveal	  that	  Japanese	  utopianism	  is	  closely	  associated	  with	  and	  shaped	  by	  both	  Western	  and	  Chinese	  utopianism.	  The	  Japanese	  definition	  of	  utopia,	  however,	  suggests	  that	  after	  the	  nation	  was	  exposed	  to	  foreign	  utopianisms,	  they	  replicated	  and	  modified	  them,	  and	  created	  its	  own	  unique	  notion.	  In	  what	  follows,	  I	  am	  going	  to	  first	  discuss	  the	  historical	  background	  of	  the	  Meiji	  era,	  because	  it	  is	  an	  important	  time	  period	  when	  Western	  philosophies	  and	  literature	  began	  to	  be	  introduced	  to	  Japan	  after	  the	  country	  was	  secluded	  from	  the	  rest	  of	  the	  world	  for	  over	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200	  years.	  I	  will	  then	  examine	  how	  Western	  utopian	  literature	  was	  translated	  and	  introduced	  to	  the	  Japanese	  readers	  during	  this	  period.	  As	  examples,	  the	  early	  translations	  of	  Thomas	  More’s	  Utopia	  and	  Jonathan	  Swift’s	  Gulliver’s	  Travels	  will	  be	  studied.	  A	  close	  examination	  of	  the	  early	  Japanese	  translations	  of	  Western	  utopian	  writings	  will	  not	  only	  show	  how	  the	  Japanese	  definition	  of	  utopia	  has	  shifted	  and	  developed	  over	  the	  years,	  but	  also	  help	  us	  suppose	  how	  the	  author	  Akutagawa	  interpreted	  these	  Western	  utopian	  writings,	  and	  later	  incorporated	  them	  into	  his	  own	  utopian/dystopian	  novella,	  Kappa	  
(1927).	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3.	  Japan’s	  Civilization	  and	  Enlightenment	  (BunmeiKaika)	  and	  Western	  Literature	  in	  
the	  Meiji	  Period	  	  	  	  It	  was	  during	  the	  Meiji	  period	  (1868-­‐1912)	  that	  Western	  culture	  and	  literature	  arrived	  in	  Japan	  and	  Japanese	  utopianism	  and	  literature	  truly	  developed.	  A	  series	  of	  major	  historical	  events	  occurred	  during	  the	  Meiji	  period,	  dramatically	  changing	  the	  nation	  and	  its	  people’s	  way	  of	  life.	  The	  Treaty	  of	  Amity	  and	  Commerce	  between	  Japan	  and	  the	  U.S.	  in	  1858	  opened	  Japan’s	  long-­‐closed	  ports	  to	  the	  rest	  of	  the	  world,	  and	  Western	  culture	  and	  philosophy	  began	  to	  be	  exported	  to	  Japan,	  along	  with	  commodities,	  resources,	  and	  art.	  After	  two	  hundred	  years	  of	  seclusion,	  people	  in	  the	  Meiji	  period	  were	  exposed	  to	  Western	  thoughts	  and	  way	  of	  life.	  At	  the	  same	  time,	  the	  Meiji	  Restoration	  of	  1868	  lead	  to	  the	  end	  of	  the	  Tokugawa	  Shogunate	  era	  (1600-­‐1868)	  and	  shifted	  Japan’s	  political	  and	  social	  structures	  from	  feudalism	  to	  imperialism.	  It	  was	  the	  beginning	  of	  “the	  westernization	  of	  virtually	  all	  aspects	  of	  national	  life”	  (Tucker	  69).	  The	  country	  was	  emerging	  as	  a	  modernized	  nation	  and	  people’s	  lives	  were	  going	  through	  a	  dramatic	  change.	  	  
3.1	  The	  Arrival	  of	  Western	  Literature	  It	  was	  during	  this	  revolutionary	  Meiji	  period	  when	  great	  waves	  of	  Western	  literature	  began	  to	  be	  translated	  into	  Japanese.	  Western	  writers	  and	  philosophers,	  such	  as	  William	  Shakespeare	  (1564-­‐1616),	  Voltaire	  (1694-­‐1778),	  Edward	  Bulwer-­‐Lytton	  (1803-­‐1873),	  Denis	  Diderot	  (1713-­‐1784),	  Jean-­‐Jacques	  Rousseau	  (1712-­‐1778),	  and	  Francois	  Marie	  Charles	  Fourier	  (1772-­‐1837)	  were	  among	  those	  writers,	  whose	  works	  were	  frequently	  translated	  into	  Japanese	  (Takayanagi	  246-­‐247).	  According	  to	  Hong	  Wang,	  
Meijikihonyakubungakusōgōnenpyō	  [A	  complete	  chronological	  list	  of	  translated	  literature	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during	  the	  Meiji	  period]	  published	  in	  2001,	  states	  that	  during	  the	  Meiji	  era	  (1868-­‐1911),	  4,509	  Western	  titles	  were	  translated	  into	  Japanese	  (Wang	  151).	  A	  large	  number	  of	  works	  came	  originally	  from	  England	  and	  France,	  followed	  by	  Russia,	  Germany,	  and	  the	  United	  States	  (see	  table	  1).	  	   Table	  1	   	  	   	  	   Number	  of	  titles	  translated	  into	  Japanese	  during	  the	  Meiji	  	   	   	  	   	   period	  (1868-­‐1912)	  by	  country	  	   England	   1,555	  France	   859	  Russia	   756	  Germany	   536	  United	  States	   425	  Others1	   717	  Collections	   101	  
Total	   4,509	  	  (Source:	  Wang	  153,	  table	  1.1)	  	  Among	  those	  works	  first	  introduced	  to	  Japanese	  readers	  were	  such	  works	  about	  imaginary	  worlds	  as	  Dr.	  Dioscorides	  (Pieter	  Harting)’s	  Anno	  2065	  (trans.	  1868)2,	  Samuel	  Smiles’	  Self	  
Help	  (trans.	  1870),	  Daniel	  Defoe’s	  Robinson	  Crusoe	  (trans.	  1872),	  Aesop’s	  Fables	  (trans.	  1873),	  Arabian	  Nights	  (trans.	  1875),	  John	  Bunyan’s	  The	  Pilgrim’s	  Progress	  (trans.	  1876),	  and	  Jules	  Verne’s	  Around	  the	  World	  in	  Eighty	  Days	  (trans.	  1878)	  (Meijikihonyaku	  11-­‐14).	  The	  scholar	  Takayanagi	  argued	  that	  in	  the	  early	  Meiji	  period,	  Japanese	  translations	  of	  Western	  works	  were	  done	  selectively	  with	  an	  intention	  to	  lead	  to	  political	  enlightenment	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Other	  countries	  include	  Belgium,	  Denmark,	  Greece,	  Hungary,	  Italy,	  Netherland,	  Norway,	  and	  Poland,	  etc.	  (Meijikihonyaku)	  	  2	  Pieter	  Harting	  (1882-­‐1885),	  a	  Dutch	  biologist	  who	  was	  specialized	  in	  microscopy	  and	  zoology,	  wrote	  Anno	  2065	  (1865)	  and	  Anno	  2070	  (1870),	  stories	  set	  in	  the	  future	  under	  the	  pen	  name,	  Dr.	  Dioscorides	  (“Harting,	  Pieter”	  138).	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(Takayanagi	  245).	  Also,	  because	  Western	  utopian	  literature	  was	  traditionally	  intended	  to	  provoke	  social	  and	  political	  enlightenment,	  many	  utopian	  titles	  began	  to	  be	  imported	  to	  Japan	  during	  this	  time.	  	  	  
3.2	  The	  Arrival	  of	  Western	  Utopian	  Literature	  According	  to	  Meijikihonyakubungakusōgōnenpyō	  [A	  complete	  chronological	  list	  of	  
translated	  literature	  during	  the	  Meiji	  period]	  and	  “Yūtopianbunkenshi,”	  the	  major	  Western	  utopian	  writings3	  known	  to	  be	  translated	  into	  Japanese	  during	  the	  Meiji	  period	  (1868-­‐1921)	  and	  the	  Taishō	  period	  (1912-­‐1926)	  are	  as	  follows	  (see	  table	  2):	  Table	  2	  Titles	  of	  Western	  Utopian	  Literature	  translated	  into	  Japanese	  in	  the	  Meiji	  and	  the	  Taishō	  period.	  	  First	  Japanese	  Edition	   	  Title	   Original	  Western	  Edition	   	  Author	   	  Sources	  1868	   Anno	  2065	   1865	   Dr.	  Dioscorides	   (Meijikihonyaku	  11)	  1878?	   Journey	  to	  the	  Centre	  
of	  the	  Earth	   1864	   Jules	  Verne	   (Meijikihonyaku	  14)	  1880	   From	  the	  Earth	  to	  the	  
Moon	   1865	   Jules	  Verne	   (Meiji,	  Taishō	  703)	  
Twenty	  Thousand	  
Leagues	  Under	  the	  Sea	   1870	   Jules	  Verne	   (Meiji,	  Taishō	  703)	  
Gulliver’s	  Travels	   1726	   Jonathan	  Swift	   (Meijikihonyaku	  16)	  1882	   Utopia	   1516	   Thomas	  More	   (Meijikihonyaku	  18)	  1888	   Looking	  Backward:	  
2000-­‐1997	   1888	   Edward	  Bellamy	   (Kouchi	  288-­‐289)	  1889	   Frankenstein	   1818	   Mary	  Shelly	   (Meijikihonyaku	  51)	  1904	   News	  from	  Nowhere	   1890	   William	  Morris	   (Meijikihonyaku	  190)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  For	  ‘major’	  pieces	  that	  are	  generally	  known	  as	  utopian	  writings,	  I	  refer	  to	  the	  “Brief	  Chronology	  of	  Key	  Works	  of	  Utopian	  Literature	  and	  Thought”	  in	  The	  Cambridge	  Companion	  
to	  Utopian	  Literature	  (xiv-­‐xvi)	  and	  Kouchi’s	  “Yūtopiabunkenshi”	  [bibliographic	  history	  of	  utopian	  literature	  and	  criticism]	  	  (Kouchi	  287-­‐307).	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1909	   Anticipations	  of	  the	  
Reaction	  of	  Mechanical	  
and	  Scientific	  Progress	  
Upon	  Human	  Life	  and	  
Thought	  
1901	   H.G.	  Wells	   (Meijikihonyaku	  285)	  	  
1915	   The	  Wars	  of	  the	  World	   1898	   H.	  G.	  Wells	   (Meiji,	  Taishō	  47)	  1920	   A	  Modern	  Utopia	   1905	   H.	  G.	  Wells	   (Meiji,	  Taishō	  47)	  1924	   The	  Island	  of	  Doctor	  
Moreau	   1896	   H.	  G.	  Wells	   (Meiji,	  Taishō	  47)	  	  The	  list	  of	  translations	  above	  indicates	  that	  many	  Japanese	  readers	  of	  the	  Meiji	  period	  had	  opportunities	  to	  read	  Western	  utopian	  literature	  in	  their	  own	  language.	  Some	  of	  these	  titles	  were	  revised,	  retitled,	  and	  retranslated	  over	  and	  over	  throughout	  the	  Meiji	  and	  the	  early	  Taisho	  period.	  For	  example,	  Gulliver’s	  Travels	  was	  retranslated	  8	  times,	  and	  Utopia	  4	  times	  (Meijikihonyaku,	  Kouchi	  288).	  The	  frequency	  of	  revisions	  not	  only	  suggests	  the	  popularity	  of	  these	  titles	  and	  high	  demand	  from	  the	  readers,	  but	  also	  questions	  the	  quality	  and	  the	  completeness	  of	  the	  earlier	  translations.	  In	  addition	  there	  is	  the	  question	  of	  how	  they	  were	  interpreted	  by	  different	  translators	  and	  introduced	  to	  the	  Japanese	  readers	  over	  the	  years.	  In	  addition	  to	  reading	  the	  translations,	  Japanese	  authors	  also	  began	  to	  engage	  with	  the	  Western	  intellectual	  tradition	  in	  writing.	  Goro	  Takahashi’s	  ShakaiShugiKatsuben	  [Talk	  
on	  Socialism]	  was	  published	  in	  1903,	  in	  which	  the	  author	  examined	  Western	  utopian	  titles	  in	  search	  for	  various	  ways	  to	  approach	  social	  reform	  and	  progress	  (Takahashi	  f.	  3-­‐4).	  As	  examples	  of	  literature	  that	  depicts	  ideal	  society	  and	  nation,	  Takahashi	  discusses	  Plato’s	  
Republic,	  More’s	  Utopia,	  TommasoCampanella’sThe	  City	  of	  the	  Sun,	  Francis	  Bacon’s	  New	  
Atlantis,	  Denis	  Vairasse’sThe	  History	  of	  the	  Sevarites	  or	  Sevarambi,	  and	  Francois	  Marie	  Charles	  Fourier	  and	  Robert	  Owen	  as	  utopian	  socialists	  (Takahashi	  f.	  5-­‐6).	  The	  book	  shows	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that	  not	  only	  these	  Western	  utopian	  titles	  were	  already	  available	  in	  Japan,	  but	  also	  people	  began	  to	  read	  Western	  utopian	  writings	  for	  social	  and	  philosophical	  enlightenment.	  	  A	  careful	  study	  of	  how	  Utopia	  and	  Gulliver’s	  Travels	  were	  translated	  and	  introduced	  to	  Japanese	  readers	  will	  not	  only	  show	  how	  the	  Japanese	  definition	  of	  utopia	  has	  shifted	  and	  developed	  over	  the	  years,	  but	  also	  help	  us	  suppose	  how	  the	  author	  Akutagawa	  read	  these	  Western	  utopian	  writings,	  and	  later	  incorporated	  the	  techniques	  and	  the	  themes	  into	  his	  own	  work.	  	  
3.3	  Thomas	  More’s	  Utopia	  in	  Japan	  After	  its	  first	  appearance	  in	  Japan,	  Thomas	  More’s	  Utopia,	  which	  was	  originally	  published	  in	  1516,	  went	  through	  multiple	  title	  changes	  and	  revisions.	  A	  close	  examination	  of	  early	  translations	  shows	  how	  Western	  utopian	  thought	  was	  introduced	  and	  interpreted	  in	  Japan,	  and	  the	  shifts	  seen	  in	  the	  translation	  denote	  the	  development	  of	  the	  Japanese	  definition	  of	  utopia.	  	  The	  first	  Japanese	  edition	  of	  Utopia	  was	  translated	  by	  Tsutomu	  Inoue	  in	  1882,	  under	  the	  title,	  ????	  [Ryōseifudan],	  which	  means	  ‘conversations	  on	  a	  good	  government’	  (see	  fig.	  1).	  In	  the	  following	  year,	  it	  was	  retitled	  ??????	  [Shinseifusoshikidan],	  meaning	  ‘conversations	  on	  a	  new	  society	  and	  organization’	  (Kawabata	  238)	  (see	  fig.	  2).	  The	  first	  two	  translations	  show	  that	  Utopia	  was	  introduced	  as	  political	  literature,	  depicting	  ways	  to	  organize	  a	  new	  superior	  government.	  These	  translated	  titles	  indicate	  that	  in	  fact	  Utopia	  was	  translated	  with	  an	  intention	  to	  provoke	  political	  enlightenment	  among	  the	  Japanese	  readers.	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Fig.	  1	  Front	  cover	  of	  the	  1882	  edition	   Fig.	  2	  Front	  cover	  of	  the	  1883	  edition	  	  	  	  	  	  	  	  	   (Source:	  Ryōseifudanf.1)	   	   	   (Source:	  Shin	  seifusoshikidanf.1) 	  	   Fig	  3.	  Front	  cover	  of	  the	  1904	  edition	   Fig	  4.	  Front	  cover	  of	  1913	  edition	  	  	  	  	  	  	  	   	   (Source:	  Risōtekikokka	  f.1)	   	   	   (Source:	  Yūtopiyaf.3)	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In	  1894,	  the	  title	  dramatically	  changed	  and	  began	  to	  carry	  the	  meaning	  of	  ideal	  and	  fantasy.	  Utopia	  was	  re-­‐translated	  and	  published	  under	  a	  new	  title,	  ?????	  
[Risōtekikokka],	  meaning	  ‘an	  ideal	  nation’	  (Meijikihonyaku	  93,	  Kawabata	  238)	  (see	  fig.	  3).	  According	  to	  explanatory	  notes	  from	  the	  translator	  in	  the	  1904	  edition,	  yūtopia	  is	  defined	  as	  “gensō	  [??],”	  meaning	  ‘fantasy,’	  and	  also	  “kūchūrōkaku	  [????],”	  meaning	  ‘the	  castle	  in	  the	  air’	  (More,	  RisōtekiKokka	  f.	  2).	  In	  the	  process	  of	  translating	  the	  Western	  word	  
utopia	  into	  Japanese,	  the	  translator	  perpetuates	  the	  definition	  of	  yūtopia	  as	  meaning	  ideal	  and	  fantasy.	  This	  Japanese	  translation	  of	  the	  word	  shaped	  the	  current	  definition	  of	  utopia	  as	  an	  ideal,	  imaginary	  place.	  	  	  In	  fact,	  when	  the	  title	  dramatically	  changed	  to	  ?????	  [yūtopiya]	  in	  1913,	  this	  definition	  of	  utopia	  remained.	  As	  defined	  in	  previous	  introductions	  and	  in	  the	  1913	  edition,	  
utopia	  is	  referred	  to	  as	  ‘a	  castle	  in	  the	  air’	  and	  ‘an	  ideal	  land,’	  showing	  that	  the	  definition	  of	  utopia	  continued	  to	  be	  an	  ideal	  place	  in	  fantasy	  (More,	  Yūtopiya	  f.	  7-­‐27).	  Since	  the	  1913	  edition,	  instead	  of	  the	  kanji	  characters,	  which	  are	  Chinese	  characters	  adopted	  in	  the	  Japanese	  writing	  along	  with	  the	  katakana	  and	  hiragana	  syllables,	  the	  new	  title	  is	  scribed	  in	  the	  katakana	  syllables,	  one	  of	  the	  two	  sets	  of	  Japanese	  syllables,	  which	  is	  used	  to	  transcribe	  foreign	  languages	  and	  items	  that	  are	  not	  originated	  in	  Japan	  (see	  fig	  4).	  The	  fact	  that	  the	  title,	  Utopia	  was	  no	  longer	  translated	  into	  a	  unique	  Japanese	  term	  indicated	  that	  the	  word	  
yūtopiya,	  or	  yūtopia	  had	  begun	  to	  be	  accepted	  as	  a	  loanword	  in	  Japan.	  	  The	  1913	  edition	  includes	  the	  lengthy	  introductions	  written	  by	  the	  translator,	  MasatakeMikami	  and	  five	  different	  reviewers,	  who	  appear	  to	  be	  friends	  and	  colleagues	  of	  the	  translator.	  Their	  somewhat	  biased	  reviews	  illustrate	  how	  Utopia	  was	  classified	  and	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introduced	  to	  the	  readers.	  One	  reviewer,	  who	  did	  not	  actually	  read	  More's	  Utopia4	  did	  write	  an	  introduction	  to	  the	  work,	  describing	  it	  as	  a	  journal	  of	  an	  imaginary	  traveler’s	  experience	  in	  ideal	  land,	  risōkyo,	  (More,	  Yūtopiya	  f.	  19),	  while	  another	  reviewer	  recognizes	  it	  as	  a	  form	  of	  satire,	  and	  claims	  its	  importance	  to	  the	  Japanese	  readers	  (More,	  Yūtopiya	  f.	  15).	  Another	  critique	  introduces	  Utopia	  as	  a	  book	  to	  teach	  how	  to	  strive	  for	  social	  reform	  and	  progress	  with	  serenity,	  with	  respect	  to	  discipline	  and	  peace,	  without	  being	  a	  revolutionary	  destructionist	  (More,	  Yūtopiya	  f.	  9),	  and	  identifies	  the	  author,	  More	  as	  “an	  idealist	  and	  a	  perfect,	  well-­‐rounded	  person,	  who	  had	  strived	  through	  his	  life	  to	  improve	  the	  society”	  (More,	  Yūtopiya	  f.	  8).	  The	  translator,	  Mikami,	  appears	  to	  describe	  the	  work	  fairly,	  stating	  that	  Utopia	  not	  only	  points	  out	  political,	  social,	  educational,	  and	  religious	  issues	  that	  were	  critical	  in	  More’s	  time	  in	  England,	  but	  also	  presents	  policies	  for	  social	  reform	  (More,	  
Yūtopiya	  f.	  24).	  An	  evaluation	  of	  major	  title	  changes	  shows	  not	  only	  how	  creatively	  the	  Japanese	  translators	  translated	  More’s	  coined	  word	  utopia,	  but	  also	  how	  dramatically	  the	  description	  of	  the	  book	  and	  the	  meaning	  of	  the	  word	  shifted	  from	  being	  political	  to	  ideal	  fantasy	  over	  the	  years.	  Today,	  a	  Japanese	  dictionary	  defines	  the	  word	  yūtopia	  as	  an	  “ideal	  society	  that	  is	  imaginary	  and	  has	  no	  possibility	  of	  realizing	  it”	  (Kōjien	  2249).	  This	  may	  be	  because	  the	  word	  utopia	  was	  once	  translated	  as	  ‘the	  castle	  in	  the	  air’	  and	  ‘the	  ideal	  land’	  in	  the	  early	  Japanese	  translations.	  More’s	  Utopia	  is	  still	  widely	  known	  as	  the	  origin	  of	  the	  word,	  but	  due	  to	  this	  uniquely	  Japanese	  definition,	  it	  has	  been	  often	  misunderstood	  as	  a	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  A	  reviewer,	  Yukinori	  Hoshino,	  admits	  that	  he	  did	  not	  have	  an	  opportunity	  to	  read	  the	  translation,	  but	  he	  knew	  the	  translator,	  MasatakeMikami,	  and	  his	  skills	  very	  well,	  and	  thus	  he	  was	  confident	  that	  Mikami	  did	  a	  great	  job.	  Other	  reviewers,	  who	  wrote	  the	  introductions,	  also	  mention	  their	  acquaintances	  with	  the	  translator	  and	  express	  complements	  and	  appreciations	  toward	  his	  work.	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novel	  describing	  an	  ideal,	  perfect	  world	  like	  a	  paradise.	  More	  is	  only	  known	  as	  the	  author	  of	  
Utopia,	  not	  as	  an	  influential	  humanitarian,	  who	  attempted	  to	  voice	  against	  the	  British	  government	  for	  his	  fellow	  citizens	  (Takayanagi	  245).	  A	  close	  examination	  of	  title	  changes	  in	  the	  Japanese	  translations	  of	  More’s	  Utopia	  reveals	  that	  in	  the	  Meiji	  period,	  the	  definition	  of	  utopia	  and	  the	  interpretation	  of	  Utopia	  significantly	  changed	  from	  being	  political	  to	  fantasy.	  Just	  as	  Takayanagi	  claimed,	  in	  fact,	  this	  utopian	  masterpiece	  was	  first	  introduced	  as	  political	  literature	  to	  motivate	  political	  and	  social	  enlightenment,	  but	  later	  began	  to	  be	  treated	  as	  fantasy	  writing.	  	  	  
	  
3.4	  Gulliver’s	  Travels	  in	  Japan	  Jonathan	  Swift’s	  Gulliver’s	  Travels	  is	  often	  compared	  with	  Akutagawa’sKappa.	  The	  Japanese	  translations	  also	  went	  through	  multiple	  revisions	  and	  title	  changes.	  Two	  years	  before	  Thomas	  More’s	  Utopia	  was	  translated	  into	  Japanese,	  Gulliver’s	  Travels	  arrived	  in	  Japan.	  The	  first	  1880	  edition	  was	  translated	  by	  Hirasaburō	  Katayama	  under	  the	  title,	  ?瓈
皤????	  [Garibarusushimameguri??????????],	  which	  literally	  means	  ‘Gulliver	  going	  around	  islands.’	  The	  Chinese	  characters	  for	  “Gulliver”	  are	  assigned	  as	  phonetic	  symbols	  and	  the	  last	  character	  “?”	  adds	  a	  meaning	  of	  a	  journal	  or	  record.	  On	  the	  front	  cover,	  right	  above	  the	  main	  title	  as	  circled	  in	  red,	  from	  right	  to	  left,	  it	  reads	  “ehon	  [?
?],”	  a	  picture	  book	  (see	  fig.	  5).	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   Fig	  5.	   Front	  cover	  of	  GaribarusuShimaMeguri,	  1880	  	  	   	  	  	  	   (Source:	  Swift,	  Garibarusuf.1)	  According	  to	  a	  Japanese	  dictionary,	  ehon	  literally	  means	  a	  book	  with	  pictures,	  and	  generally	  implies	  a	  picture	  book	  for	  children	  (Kōjien245).	  The	  two	  characters	  circled	  in	  red	  on	  figure	  5	  indicate	  that	  this	  first	  edition	  was	  published	  as	  a	  picture	  book	  for	  children.	  In	  fact,	  the	  book	  includes	  a	  total	  of	  28	  illustrations	  (see	  fig.	  6-­‐9).	  These	  were	  not	  original	  but	  copies	  of	  the	  illustrations	  by	  T.	  Morton	  that	  appeared	  in	  the	  1865	  edition	  of	  Gulliver’s	  Travels	  (see	  fig.	  6-­‐9	  and	  6a-­‐9a).	  According	  to	  the	  Library	  of	  Congress’s	  Name	  Authority	  File,	  Thomas	  Morton	  (1836-­‐1866)	  was	  an	  illustrator	  and	  occasional	  painter.	  It	  is	  unknown	  which	  
Gulliver’s	  Travels	  first	  included	  his	  illustrations,	  but	  they	  seem	  to	  appear	  in	  several	  editions,	  including	  the	  1866	  and	  the	  1904	  editions.	  	   	   Fig.	  6-­‐9	  	   Illustrations	  from	  the	  1880	  Japanese	  edition	  	   	   Fig.	  6a-­‐9a	  	   Illustrations	  from	  the	  1865	  English	  edition	  	   Fig.	  6	   	   	   	   	   	   	   Fig.	  6a	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   Fig.	  7	   	   	   	   	   	   Fig.	  7a	  	  	  	  	  	  	  	   	   Fig.	  8	   	   	   	   	   	   Fig.	  8a	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	   	   Fig.	  9	   	   	   	   	   	   Fig	  9a	  	  	  	  	  	  	   (Sources:	  fig.	  6-­‐9	  Swift,	  Garibarusushima	  f.	  3,	  18,	  31,	  130;	  fig.	  6a-­‐9a	  Swift,	  
Gulliver's	  travels	  into	  several	  f.	  6,	  61,	  73,	  138)	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The	  face	  of	  Gulliver	  in	  the	  Japanese	  edition	  seems	  to	  be	  slightly	  different	  from	  Morton’s	  Gulliver,	  but	  the	  characters,	  the	  backgrounds,	  and	  even	  the	  frames	  are	  copied	  in	  all	  details.	  	  It	  is	  unknown	  who	  replicated	  Morton’s	  illustrations	  for	  this	  Japanese	  edition.	  A	  possible	  reason	  for	  copying	  the	  originals	  in	  fine	  detail	  is	  perhaps	  due	  to	  the	  fact	  that	  Japan	  was	  closed	  for	  over	  200	  years.	  Because	  people	  did	  not	  have	  contact	  with	  the	  West	  for	  years,	  they	  could	  not	  conceptualize	  Western	  people	  and	  culture	  without	  a	  guide.	  	  	  In	  other	  translated	  literature	  published	  during	  the	  same	  time	  period,	  characters	  are	  not	  always	  Europeans,	  but	  depicted	  as	  distinctively	  Japanese.	  For	  example,	  in	  the	  1885	  edition	  of	  a	  Japanese	  translation	  of	  a	  French	  novel,	  The	  Lady	  of	  the	  Camellias	  (La	  Dame	  aux	  
camélias)	  by	  Alexandre	  Dumas,	  fils	  (1824-­‐1895),	  his	  French	  characters	  are	  turned	  into	  Japanese.	  (see	  fig.	  10-­‐11).	  According	  to	  an	  introductory	  web	  page	  on	  French	  literature	  by	  the	  National	  Diet	  Library	  of	  Japan,	  which	  is	  equivalent	  to	  the	  Library	  of	  Congress	  in	  the	  United	  States,	  Marguerite	  Gautier	  is	  given	  a	  Japanese	  name	  ‘HaruUmemoto’	  [????],	  and	  Armand	  Duval	  is	  ‘KiyonosukeMizuse’	  [?????]	  in	  this	  edition	  (“France	  bungaku”).	  	   Fig.	  10-­‐11	  Illustrations	  from	  Japanese	  translation	  of	  The	  Lady	  of	  the	  	   	  
	   	   	  	  	  	  	  	  Camellias,	  1885.	  Fig.	  10	  	   	   	   	   	   	   Fig.	  11	  	  	  	  	  	  	   	   (Sources:	  Dumas	  f.	  4,	  19)	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  In	  the	  19th	  century,	  novels	  in	  the	  West	  were	  frequently	  published	  with	  illustrations.	  In	  the	  17th	  and	  18th	  century	  Japan,	  popular	  novels	  and	  collections	  of	  poetry	  began	  to	  include	  illustrations	  (Tinios),	  and	  by	  the	  early	  18th	  century,	  primary	  printed	  books	  often	  consisted	  with	  illustrations	  and	  the	  written	  texts	  (Keyes	  11).	  In	  this	  Japanese	  edition	  of	  The	  Lady	  of	  
the	  Camellias,	  the	  French	  characters	  and	  the	  settings	  may	  have	  been	  turned	  into	  distinctively	  Japanese	  to	  make	  it	  easier	  for	  the	  readers	  to	  accept	  culture	  and	  ideas	  that	  are	  unfamiliar	  to	  them.	  The	  Lady	  of	  the	  Camellias	  is	  a	  tragic,	  unrequited	  love	  story	  of	  a	  hetaera	  and	  a	  poor	  man	  and	  is	  not	  a	  utopian	  work	  of	  social	  critique.	  Because	  it	  is	  not	  intended	  to	  represent	  ideals	  about	  society	  and	  share	  Western	  philosophy,	  the	  illustrations	  and	  the	  story	  itself	  could	  be	  distinctively	  Japanese.	  The	  illustrations	  in	  the	  early	  edition	  of	  Gulliver’s	  
Travels,	  however,	  were	  completely	  replicated	  not	  only	  because	  the	  West	  was	  foreign	  for	  the	  people	  in	  the	  Meiji	  Japan	  to	  conceptualize	  without	  a	  guide,	  but	  also	  it	  was	  initially	  translated	  to	  introduce	  Western	  philosophy	  and	  ideals	  to	  lead	  political	  and	  cultural	  enlightenment.	  In	  addition	  to	  these	  original	  illustrations,	  this	  first	  edition	  also	  includes	  introductory	  notes	  from	  the	  translator	  to	  the	  readers	  (Swift,	  GaribarusuShimaf.	  8-­‐9).	  The	  translator,	  Katayama	  informs	  his	  readers	  that	  the	  original	  title	  is	  “Garibarusu,	  Toraberusu?????,
?????	  [Gulliver’s	  Travels]”	  and	  it	  is	  Mr.	  Swift’s	  “gisaku	  [??],”	  a	  playful	  book.	  He	  adds	  that	  the	  name,	  Gulliver,	  is	  Mr.	  Swift’s	  creation,	  and	  thus	  his	  readers	  should	  understand	  that	  even	  if	  Gulliver	  sounds	  real,	  he	  is	  not.	  The	  translator	  also	  notes	  that	  many	  believe	  that	  Lilliput	  is	  Britain	  and	  Blefuscu	  is	  France,	  and	  refers	  to	  the	  7th	  line	  on	  the	  back	  page	  of	  the	  page	  48	  for	  more	  details.	  The	  translator	  lastly	  informs	  the	  reader	  that	  some	  paragraphs	  are	  not	  strictly	  following	  the	  original.	  This	  series	  of	  considerate	  explanatory	  notes	  from	  the	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translator	  suggests	  that	  this	  type	  of	  utopian	  travel	  literature	  was	  new	  and	  unique	  to	  the	  Japanese	  readers	  at	  that	  time.	  	  	  	  The	  most	  unique	  and	  remarkable	  thing	  about	  this	  1880	  edition	  is	  that	  it	  is	  incomplete.	  The	  book	  only	  includes	  “Part	  one:	  A	  Voyage	  to	  Lilliput,”	  and	  lacks	  the	  rest	  of	  the	  novels,	  such	  as	  Part	  two,	  three,	  and	  four,	  as	  well	  as	  atlases	  and	  other	  sections,	  such	  as	  “Advertisement”	  and	  “A	  letter	  from	  Capt.	  Gulliver,	  to	  his	  cousin	  Sympson.”	  At	  the	  end	  of	  Part	  one,	  just	  as	  the	  original	  English	  version	  reads	  “my	  Account	  of	  this	  Voyage	  must	  be	  referred	  to	  the	  second	  part	  of	  my	  Travels”	  (Swift	  Gulliver’s	  72),	  the	  Japanese	  translation	  hints	  the	  sequel,	  but	  this	  edition	  ends	  after	  the	  Part	  one.	  The	  considerate	  explanatory	  notes	  to	  the	  readers	  do	  not	  mention	  about	  the	  existence	  of	  the	  sequel	  either,	  but	  it	  would	  be	  surprising	  if	  the	  translator	  himself	  did	  not	  know	  about	  the	  other	  parts.	  	  A	  Japanese	  translation	  of	  Gulliver’s	  Travels	  continued	  to	  be	  incomplete.	  In	  1888,	  it	  was	  retranslated	  by	  a	  different	  translator,	  IwatarōShimao	  (Meijikihonyaku	  43)	  and	  republished	  under	  a	  new	  title,	  Seiji	  shōsetsu:	  Shōjinkokuhakkenroku	  [????:	  ?????
?].	  The	  new	  title	  literally	  means	  ‘a	  political	  novella:	  record	  of	  discovery	  of	  the	  land	  of	  the	  dwarfs’	  and	  proves	  that	  the	  translation	  was	  still	  incomplete,	  missing	  all	  the	  other	  sections	  included	  in	  the	  original	  novel.	  The	  title	  also	  shows	  that	  this	  time,	  it	  was	  classified	  as	  a	  political	  novel,	  instead	  of	  a	  playful	  picture	  book.	  In	  1907,	  the	  book	  was	  again	  retranslated	  and	  retitled	  by	  other	  translators,	  Tokusuke	  Sugano	  and	  JirōNagura.	  The	  new	  title,	  
Garivāshōjinkokuryokōki	  [???????????],	  which	  means	  ‘a	  journal	  of	  Gulliver’s	  travel	  to	  the	  land	  of	  the	  dwarfs,’	  indicates	  that	  this	  edition	  was	  still	  incomplete	  (Meijikihonyaku	  249).	  	  In	  1908,	  it	  was	  retranslated	  again	  by	  another	  translator,	  Masayasu	  Matsuura,	  under	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a	  new	  title,	  Kobitojimaotonajimahōfukuchindan	  [??????????],	  which	  literally	  means	  ‘side-­‐splitting	  amusing	  stories	  about	  the	  land	  of	  the	  dwarfs	  and	  the	  land	  of	  the	  giants’	  (Meijikihonyaku	  267).	  The	  title	  reveals	  not	  only	  this	  edition	  finally	  came	  out	  with	  the	  sequel,	  Part	  two:	  A	  Voyage	  to	  Brobdingnag,	  but	  also	  it	  was	  now	  classified	  as	  a	  comical	  book,	  not	  a	  political	  novella	  or	  a	  picture	  book.	  Just	  like	  the	  translations	  of	  More’s	  Utopia	  shifted	  from	  political	  to	  fantasy,	  Swift’s	  Gulliver’s	  Travels	  was	  also	  first	  introduced	  as	  political	  literature	  and	  reclassified	  as	  amusing,	  impossible,	  entertaining	  literature.	  Although	  these	  Western	  utopian	  texts	  were	  first	  initially	  translated	  to	  lead	  political	  enlightenment,	  such	  role	  fell	  through	  in	  the	  culturally	  enlightened	  Meiji	  period,	  and	  their	  fantasy	  aspects	  began	  to	  be	  spotlighted.	  	  	  	  After	  a	  few	  more	  retranslations	  and	  title	  changes	  made	  in	  the	  Meiji	  period,5Gulliver’s	  
Travels	  was	  finally	  translated	  as	  an	  ‘almost’	  complete	  edition	  in	  the	  late	  Taishō	  period	  (1912-­‐1926).	  According	  to	  Japan’s	  National	  Diet	  Library's	  web	  site	  on	  foreign	  children's	  books,	  the	  Japanese	  translation	  of	  Gulliver’s	  Travels	  included	  all	  four	  parts	  (“Kaigaijidō”)	  in	  1921,	  which	  was	  about	  40	  years	  after	  the	  first	  translation.	  This	  edition	  was	  translated	  by	  Tokuboku	  Hirata	  (1873-­‐1943)	  under	  the	  new	  title,	  Garibaaryokōki	  [???????].	  This	  new	  title	  means	  ‘journal	  of	  Gulliver’s	  travels’	  and	  is	  very	  close	  to	  the	  current	  titles,	  such	  as	  
Garibāryokōki	  or	  Garivāryokōki.	  As	  circled	  in	  red	  in	  the	  Japanese	  title	  (see	  fig.	  12),	  Gulliver’s	  name	  is	  no	  longer	  in	  the	  kanji,	  Chinese	  characters	  randomly	  assigned	  by	  sound.	  Instead,	  it	  is	  scribed	  in	  the	  katakana	  syllables.	  The	  character,	  Gulliver	  is	  now	  translated	  into	  Japanese,	  as	  close	  as	  the	  original.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5Gulliver’s	  Travels’s	  title	  changed	  again	  in	  1909,	  January	  1911,	  April	  1911,	  and	  December	  1911	  (Meijikihonyaku287,	  327,	  329)	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   Fig.12	  	  Front	  cover	  of	  the	  1921	  edition	  	  	  	  	  	  	   (Source:	  Garibaaryokōki	  f.	  2)	  	  This	  edition	  was	  still	  incomplete.	  Its	  table	  of	  contents	  page	  reveals	  that	  it	  consists	  of	  five	  sections—an	  introduction	  by	  an	  editor	  and	  four	  parts—and	  still	  excludes	  “Advertisement”	  and	  “A	  letter	  from	  Capt.	  Gulliver,	  to	  his	  cousin	  Sympson”	  (Swift,	  
Garibaaryokōki	  f.	  11).	  Further	  research	  is	  required	  to	  determine	  exactly	  when	  Japanese	  translations	  of	  Gulliver’s	  Travels	  began	  to	  include	  these	  two	  sections.	  	  The	  National	  Diet	  Library	  of	  Japan	  introduces	  this	  1921	  edition	  as	  a	  “children’s	  literature”	  (“Kaigaijidō”).	  As	  officially	  classified	  as	  a	  children’s	  book	  by	  the	  national	  authority,	  this	  edition	  includes	  a	  series	  of	  illustrations	  by	  a	  children’s	  book	  illustrator,	  Kiichi	  Okamoto.	  It	  comes	  with	  a	  three	  pages-­‐long	  list	  of	  titles	  and	  page	  numbers	  of	  39	  illustrations,	  and	  includes	  a	  total	  of	  more	  than	  76	  illustrations6	  (Swift,	  Garibāryokōkif.	  8-­‐9).	  Unlike	  the	  earlier	  illustrations	  that	  were	  copied	  directly	  from	  the	  English	  edition,	  Okamoto’s	  illustrations	  are	  his	  originals.	  In	  his	  Eastern	  graphic	  style,	  Okamoto	  successfully	  drew	  Western	  figures	  (see	  Fig.	  13-­‐16).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  This	  particular	  copy	  is	  missing	  pages	  after	  the	  page	  436.	  The	  last	  page	  is	  the	  last,	  39th	  illustration	  in	  the	  list.	  A	  total	  of	  76	  illustrations	  were	  counted,	  including	  other	  non-­‐titled	  ones	  that	  are	  not	  mentioned	  in	  the	  list.	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   Fig.13-­‐16	  	   Illustrations	  from	  the	  1921	  edition	  Fig.	  13	  	   	   	   	   Fig.	  14	  	  	  	  	  	  	   	  	   Fig.	  15	  	   	  	  	  	  	  	  	  	   Fig.	  16	  	  	  	  	  	  	   	  (Sources:	  Garibaaryokōkif.	  27,	  132,	  181,	  225)	  The	  fact	  that	  a	  Japanese	  illustrator	  did	  not	  replicate	  but	  produced	  the	  original	  images	  of	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Western	  figures	  suggests	  the	  familiarity,	  the	  acceptance,	  and	  the	  readiness	  of	  the	  Japanese	  readers	  with	  Western	  culture.	  	  In	  addition	  to	  a	  series	  of	  illustrations	  by	  the	  children’s	  book	  illustrator,	  the	  book	  includes	  reading	  syllables	  for	  young	  readers.	  As	  seen	  in	  the	  figures	  8-­‐9,	  each	  kanji,	  a	  Chinese	  character,	  is	  assigned	  with	  furigana,	  which	  are	  reading	  syllables	  designed	  to	  guide	  children	  to	  read	  those	  Chinese	  characters.	  The	  use	  of	  furigana	  is	  additional	  confirmation	  that	  the	  book	  was	  written	  for	  children,	  showing	  the	  shift	  from	  serious	  political	  writing	  to	  fantasy	  to	  children's	  book.	  This	  continues	  the	  shift	  that	  we	  already	  began	  to	  see	  earlier,	  from	  serious	  political	  writing	  to	  fantasy,	  almost	  fairy-­‐tale	  like,	  writing	  for	  children.	  This	  edition,	  however,	  comes	  with	  an	  extensive	  introductory	  chapter	  by	  an	  editor,	  that	  seems	  to	  be	  too	  advanced	  for	  younger	  readers.	  The	  introduction	  provides	  biographical	  information	  about	  Swift,	  as	  well	  as	  critical	  literary	  reviews	  and	  historical	  background	  of	  the	  novel	  (Swift,	  Garibaaryokōki	  f.	  9-­‐10).	  The	  editor	  introduces	  Swift	  to	  his	  readers	  as	  a	  satirist	  who	  had	  a	  great	  ambition	  to	  protect	  and	  speak	  for	  the	  oppressed	  but	  failed	  entirely.	  He	  describes	  Swift’s	  life	  as	  “a	  trace	  of	  a	  series	  of	  failures”	  and	  classifies	  Gulliver’s	  Travels	  as	  a	  work	  of	  sarcastic	  and	  critical	  satire	  toward	  the	  authorities	  and	  human	  society	  at	  which	  he	  was	  disgusted.	  The	  editor	  recognizes	  that	  while	  Swift’s	  fictional	  adventurous	  travel	  tales	  may	  appear	  to	  be	  a	  children’s	  story,	  it	  is	  social	  satire,	  and	  stresses	  that	  the	  story	  should	  not	  be	  only	  read	  as	  a	  silly	  tale,	  but	  also	  as	  utopian	  story	  (Swift,	  Garibaaryokōki	  f.	  9-­‐10).	  He	  also	  notes	  that	  it	  is	  comparable	  with	  Francis	  Bacon’s	  Atlantis,	  Thomas	  More’s	  Utopia,	  and	  Samuel	  Butler’s	  Erewhon,	  thus	  explicitly	  associating	  it	  with	  Western	  works	  of	  utopian	  and	  dystopian	  literature.	  He	  regrets	  how	  Swift’s	  fictional	  creation	  of	  reality	  is	  only	  spotlighted	  and	  as	  a	  result	  the	  book	  is	  often	  treated	  as	  a	  children’s	  story.	  The	  contents	  and	  the	  language	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used	  in	  this	  explanatory	  chapter	  appear	  to	  be	  too	  advanced	  for	  young	  readers,	  but	  indicate	  that	  the	  editor	  and	  some	  readers	  are	  not	  only	  familiar	  with	  other	  western	  utopian	  titles	  but	  also	  recognize	  Gulliver’s	  Travels	  as	  satire	  in	  a	  form	  of	  fiction.	  In	  spite	  of	  the	  editor’s	  lamentation	  expressed	  in	  his	  literary	  criticism,	  according	  to	  the	  National	  Diet	  Library	  of	  Japan's	  web	  page	  on	  foreign	  children	  books,	  this	  1921	  edition	  of	  Gulliver’s	  Travels	  was	  distributed	  as	  a	  children’s	  book	  to	  the	  Japanese	  readers	  (“Kaigaijidō”).	  These	  multiple	  versions	  of	  the	  early	  translations	  reveal	  that	  in	  the	  beginning	  Utopia	  and	  Gulliver’s	  Travels	  were	  primarily	  considered	  as	  political	  literature	  and	  perhaps	  about	  Western	  society,	  but	  in	  the	  early	  20th	  century,	  they	  came	  to	  be	  regarded	  as	  an	  imaginary	  tale	  and	  children’s	  literature.	  Although	  they	  were	  popular	  titles,	  they	  did	  not	  seem	  to	  have	  major	  social	  or	  political	  impact	  on	  Japanese	  readers	  and	  society.	  This	  may	  be	  because	  these	  utopian	  writings	  were	  introduced	  to	  Japanese	  readers	  after	  the	  revolutionary	  Meiji	  Restoration	  succeeded	  in	  reconstructing	  a	  new,	  somewhat	  better	  society.	  In	  the	  Meiji	  period	  during	  the	  nation	  just	  shifted	  from	  the	  old	  to	  the	  new,	  and	  people	  were	  rather	  optimistic	  about	  their	  future.	  Western	  utopian	  literature	  was	  not	  understood	  as	  “a	  product	  of	  Renaissance	  humanism	  ...	  [but	  as]...	  national	  literature”	  (Takayanagi	  245)	  of	  a	  foreign	  country.	  It	  did	  not	  truly	  stimulate	  the	  Japanese	  readers	  in	  the	  same	  way	  it	  did	  to	  the	  European	  readers	  of	  More’s	  and	  Swift’s	  times.	  The	  writers	  of	  the	  Meiji	  period,	  however,	  were	  directly	  influenced	  by	  the	  Western	  utopian	  literature.	  The	  following	  section	  discusses	  how	  Japanese	  writers	  replicated,	  modified,	  and	  later	  incorporated	  Western	  literature	  into	  their	  own.	  They	  were	  key	  players	  of	  the	  shift	  in	  the	  definition	  of	  utopia	  and	  interpretation	  of	  utopian	  writings.	  RyūnosukeAkutagawa	  and	  his	  work,	  Kappa	  will	  be	  examined	  as	  he	  was	  one	  of	  the	  great	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Meiji	  writers	  who	  was	  directly	  influenced	  by	  European	  writings.	  Utopia	  and	  Gulliver’s	  
Travels	  will	  be	  compared	  with	  Kappa	  to	  demonstrate	  how	  Akutagawa	  incorporated	  Western	  utopian	  writings	  into	  his	  experimental	  novella,	  Kappa,	  in	  which	  the	  author	  illustrated	  his	  personal,	  autobiographical	  dystopia.	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4.	  Impact	  of	  Western	  Utopian	  Literature	  on	  Japanese	  Writers	  Western	  utopian	  literature	  did	  not	  impact	  the	  Meiji	  society	  on	  the	  whole	  but	  greatly	  affected	  Japanese	  writers.	  By	  impacting	  the	  authors	  it	  helped	  to	  develop	  “the	  foundation	  of	  political	  literature	  and	  philosophy,	  which	  believed	  in	  the	  possibility	  of	  realizing	  romantic	  nationalism”	  (Takayanagi	  246),	  and	  lead	  to	  future	  publications	  of	  political	  novels	  (Takayanagi	  246-­‐247).	  The	  arrival	  of	  Western	  utopian	  writings	  contributed	  to	  the	  birth	  of	  political	  literature	  as	  a	  new	  literary	  genre	  in	  Japan.	  	  Western	  utopian	  writings	  influenced	  a	  number	  of	  Japanese	  novelists	  and	  poets	  in	  the	  Meiji	  period.	  Some	  of	  them	  were	  especially	  conversant	  with	  Western	  writings	  because	  they	  were	  translating	  it	  themselves	  (Meijikihonyaku	  2).	  The	  early	  translations	  would	  list	  their	  names	  in	  parallel	  with	  the	  original	  authors,	  because	  their	  translations	  were	  highly	  regarded	  and	  usually	  considered	  equivalent	  to	  their	  original	  works	  (Meijikihonyaku	  2).	  	  Just	  as	  Japanese	  people	  attempted	  to	  replicate	  and	  imitate	  Western	  way	  of	  life	  as	  the	  way	  to	  acknowledge	  and	  accept	  a	  new	  culture,	  those	  Japanese	  writers	  also	  replicated	  and	  imitated	  Western	  literature.	  A	  Japanese	  professor	  in	  Comparative	  Literature,	  Kinji	  Shimada,	  states	  in	  his	  Nihon	  niokerugaikokubungaku	  [Foreign	  literature	  in	  Japan]	  that	  the	  Japanese	  literature	  published	  in	  the	  last	  100	  years	  since	  the	  Meiji	  period	  has	  been	  following	  a	  Western	  model.	  	  These	  writers	  were	  also	  conflicted,	  both	  eager	  to	  and/or	  reluctant	  to,	  embrace	  Western	  literary	  traditions.	  Some	  writers	  chose	  to	  experiment	  with	  themes	  and	  techniques	  used	  in	  Western	  writings	  in	  their	  own	  works,	  while	  others	  used	  their	  writings	  as	  a	  medium	  to	  criticize	  or	  mock	  the	  West,	  and	  Japan’s	  westernization.	  In	  consequence,	  writings	  published	  during	  the	  turbulent	  Meiji	  period	  contain	  Western	  and	  Japanese	  essences,	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expressing	  excitement	  and	  struggles	  with	  which	  the	  writers	  and	  their	  fellow	  readers	  were	  experiencing	  during	  their	  nation’s	  dramatic	  transition	  to	  a	  Western	  style	  society.	  The	  desire	  to	  replicate	  Western	  works	  ultimately	  turned	  into	  a	  desire	  to	  establish	  a	  Japanese	  literature,	  independent	  of	  Western	  works	  (Meijikihonyaku1).	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5.	  	  RyūnosukeAkutagawa	  (1892-­‐1927)	  
5.1	  Akutagawa	  and	  Chinese	  Literature	  While	  it	  requires	  further	  research	  to	  determine	  exactly	  when	  the	  Chinese	  literature	  was	  first	  translated	  into	  Japanese,	  Chinese	  literature	  was	  the	  major	  foreign	  literature	  widely	  read	  in	  Japan	  long	  before	  the	  Western	  literature	  was	  introduced	  in	  the	  Meiji	  period	  (1868-­‐1912).	  RyūnosukeAkutagawa,	  the	  author	  of	  Kappa	  (1927),	  was	  known	  as	  someone	  who	  devoured	  Chinese	  literature.	  According	  to	  Healey,	  Akutagawa	  grew	  up	  reading	  “‘books	  that	  have	  little	  to	  do	  with	  the	  present	  day’”	  and	  his	  favorites	  were	  “the	  two	  famous	  Chinese	  novels	  that	  were	  called	  in	  Japanese	  Saiyūki	  [Hsi	  Yu	  Chi,	  or	  Journey	  to	  the	  West]	  and	  Suikoden	  [the	  Shui	  Hu	  Chuan,	  or	  Water	  Margin]	  (Healey	  16).	  Journey	  to	  the	  West	  is	  a	  novel	  of	  “100	  chapters	  by	  Wu	  Cheng’en	  (1505-­‐1580),	  based	  on	  the	  7th	  century	  story	  of	  a	  Chinese	  monk’s	  pilgrimage	  to	  India	  to	  find	  Buddhist	  scriptures”	  (Chein	  1335).	  It	  was	  widely	  read	  as	  a	  children’s	  story	  in	  Japan	  because	  of	  the	  fantastical	  half	  animal-­‐half	  human	  monsters,	  including	  the	  Monkey	  King,	  Pig,	  and	  Friar	  Sand	  who	  accompanied	  a	  monk	  in	  a	  pilgrimage.	  In	  the	  Japanese	  translation,	  one	  of	  the	  characters,	  Friar	  Sand,	  is	  uniquely	  (mistakenly)	  depicted	  as	  a	  kappa,	  a	  Japanese	  folklore	  creature	  that	  lives	  in	  the	  water	  (see	  Fig.	  17).	  Kappa	  is	  a	  purely	  Japanese	  monster	  that	  does	  not	  live	  in	  China	  or	  India	  (Chin	  119-­‐120),	  so	  it	  should	  not	  appear	  in	  the	  classic	  Chinese	  tale.	  A	  Japanese	  translator	  mistranslated	  the	  Chinese	  monster	  that	  lives	  in	  the	  sand	  as	  a	  monster	  that	  lives	  in	  the	  water	  (Nakano	  66),	  like	  a	  kappa,	  and	  decided	  to	  make	  it	  more	  Japanese	  by	  turning	  the	  character	  into	  a	  kappa.	  Although	  it	  was	  a	  mistranslation,	  by	  including	  a	  Japanese	  character	  with	  which	  the	  readers	  were	  familiar,	  the	  translator	  succeeded	  in	  making	  a	  foreign	  story	  into	  something	  homey	  and	  easy	  to	  feel	  associated	  with.	  Akutagawa	  applies	  a	  similar	  technique	  and	  assigns	  
	  	  	  
39	  
important	  roles	  to	  kappas	  in	  his	  novella	  Kappa.	  Characteristics	  of	  this	  folklore	  creature,	  as	  well	  as	  their	  parts	  in	  Akutagawa’s	  work	  will	  be	  further	  discussed	  in	  the	  later	  section.	  Akutagawa’s	  other	  favorite,	  Water	  Margin	  (1370)	  is	  a	  Chinese	  novel	  based	  on	  a	  legendary	  band	  of	  outlaw-­‐rebels	  in	  the	  12th	  century.	  They	  are	  believed	  to	  have	  “occupied	  a	  mountain	  in	  northern	  China,	  eventually	  made	  peace	  with	  the	  Song	  dynasty	  Emperor,	  and	  helped	  him	  conquer	  another	  rebel	  group	  in	  the	  South.”	  The	  novel	  illustrates	  the	  outlaws	  from	  forming	  the	  fellowship	  to	  reaching	  “an	  apogee	  of	  strength	  and	  prosperity,”	  and	  to	  the	  end	  of	  “the	  rebel	  utopia”	  (McMahon	  1572).	  Akutagawa	  loved	  and	  praised	  Journey	  to	  the	  
West,	  stating	  “[as]	  an	  allegory…	  there	  is	  not	  so	  great	  masterpiece	  in	  the	  whole	  of	  Western	  literature”	  (Harley	  16).	  He	  also	  loved	  and	  applauded	  Water	  Margin	  by	  comparing	  it	  with	  a	  Western	  pilgrimage	  story,	  stating	  “[e]ven	  the	  renowned	  Pilgrim’s	  Progress	  falls	  far	  short	  of	  it”	  (Harley	  16).	  	  Just	  as	  the	  author	  said	  that	  he	  has	  “often	  found	  the	  material	  for	  [his]	  stories	  in	  old	  books”	  (Harley	  16),	  old	  Chinese	  stories	  were	  the	  first	  foreign	  literature	  by	  which	  the	  author	  was	  greatly	  influenced	  and	  laid	  the	  foundation	  for	  his	  life	  as	  a	  creative	  writer.	  	  
5.2	  Akutagawa	  and	  Western	  Literature	  In	  addition	  to	  the	  classic	  Chinese	  literature	  with	  which	  he	  grew	  up,	  Akutagawa	  is	  also	  known	  to	  have	  devoured	  Western	  writings.	  He	  majored	  in	  English	  in	  high	  school	  and	  college,	  translated	  a	  few	  English	  titles	  into	  Japanese,	  and	  read	  “Balzac,	  Tolstoy,	  Shakespeare,	  Goethe,	  Dostoyevsky,	  Baudelaire,	  Shaw,	  Poe,	  Verlaine,	  the	  Brothers	  Goncourt,	  and	  Flaubert”	  (Harley	  23-­‐24).	  In	  addition	  to	  reading	  Western	  writers,	  he	  also	  admired	  Japanese	  novelists,	  such	  as	  DoppoKunikida	  (1871-­‐1908)	  and	  SōsekiNatsume	  (1867-­‐1916),	  who	  encompassed	  Western	  philosophies	  and	  cultures	  into	  their	  own	  works	  (Harley	  20,	  
	  	  	  
40	  
25).	  Just	  like	  those	  writers	  whom	  he	  highly	  respected,	  Akutagawa	  successfully	  weaved	  both	  Western	  and	  Japanese	  flavors	  into	  his	  works,	  one	  of	  which	  is	  his	  Kappa	  (1927).	  Akutagawa’sKappa	  is	  a	  rich	  example	  of	  Japanese	  modern	  literature	  of	  the	  Meiji	  period,	  in	  which	  the	  author	  playfully	  incorporated	  Chinese	  and	  Western	  writings	  into	  his	  own.	  By	  experimenting	  with	  themes	  and	  techniques	  which	  he	  acquired	  from	  reading	  both	  Eastern	  and	  Western	  utopian	  writings,	  Akutagawa	  illustrated	  his	  own	  dystopia	  in	  which	  he	  was	  captured.	  Kappa	  was	  born	  out	  of	  both	  Chinese	  and	  Western	  influence,	  but	  is	  uniquely	  Japanese,	  showing	  a	  distinctively	  Japanese	  interpretation	  of	  utopia.	  	  	  
5.3	  Kappa	  (1927)	  Akutagawa’s	  dystopian	  novella	  Kappa	  was	  published	  in	  1927,	  a	  few	  weeks	  before	  the	  author	  committed	  suicide.	  The	  story	  is	  told	  by	  a	  narrator	  who	  visited	  Patient	  no.	  23	  in	  a	  mental	  asylum	  in	  Tokyo,	  who	  claims	  to	  have	  lived	  in	  Kappaland.	  Kappa	  is	  a	  classic	  Japanese	  folklore	  creature	  with	  webbed	  hands	  and	  feet,	  and	  “the	  oval	  shaped	  sauce	  on	  top	  of	  its	  head”	  (Akutagawa/Bownas	  57).	  It	  is	  about	  three	  feet	  tall,	  weighs	  between	  twenty	  and	  thirty	  pounds,	  and	  has	  a	  turtle	  like	  shell	  on	  back	  and	  a	  chameleon	  like	  body	  that	  changes	  its	  color	  to	  blend	  with	  the	  surroundings	  (Akutagawa/Bownas	  57-­‐58)	  (See	  fig.	  17).	  It	  is	  an	  imaginary	  creature,	  but	  is	  believed	  to	  have	  existed	  in	  the	  old	  days	  and	  would	  come	  out	  to	  do	  pranks	  on	  humans,	  or	  suck	  one’s	  blood	  and	  intestines	  from	  one’s	  anus	  (Digital	  Daijisen).	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Fig.	  17.	  Suikojyūnihin	  no	  zu	  [Drawings	  of	  12	  Kappas],	  c.	  1850	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (Source:	  “Illustrated	  Guide	  to	  12	  Types	  of	  Kappa,”	  Wikimedia	  Commons)	  Patient	  no.	  23	  narrates	  that	  three	  summers	  ago,	  when	  he	  was	  hiking	  in	  a	  mountain	  in	  Nagano	  prefecture,	  he	  ran	  into	  a	  Kappa.	  He	  chased	  after	  the	  Kappa,	  fell	  into	  a	  hole,	  and	  ended	  up	  in	  the	  “underground	  kingdom”	  (Akutagawa/Bownas	  58),	  called	  Kappaland.	  In	  Kappaland,	  Kappas	  speak	  Kappanese	  and	  have	  their	  own	  customs	  and	  practices,	  which	  appear	  to	  be	  absurd	  and	  ridiculous	  to	  the	  eyes	  of	  humans.	  	  The	  ecology	  of	  the	  folklore	  kappa	  remains	  mystical	  and	  varies	  the	  regions,	  but	  they	  are	  usually	  described	  as	  grotesque	  creatures	  that	  live	  in	  the	  river,	  eat	  cucumbers,	  and	  play	  pranks	  on	  humans.	  The	  customs	  and	  practices	  of	  Akutagawa’sKappas,	  however,	  are	  described	  in	  vivid	  detail	  as	  if	  they	  are	  civilized	  humans	  with	  monstrous	  features.	  When	  a	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she-­‐Kappa	  is	  pregnant,	  the	  child	  will	  emerge	  prior	  to	  its	  birth	  and	  its’	  father	  will	  ask	  if	  he/she	  desires	  to	  be	  born,	  if	  the	  child	  does	  not	  want	  to	  be	  born	  it	  gets	  sucked	  back	  into	  the	  she-­‐Kappa	  and	  her	  stomach	  deflates	  (Akutagawa/Bownas	  61).	  In	  Kappaland	  any	  unemployed	  Kappas	  are	  subject	  to	  the	  butchery	  law,	  which	  results	  in	  the	  unemployed	  Kappa	  being	  eaten	  by	  the	  other	  Kappas	  (Akutagawa/Bownas	  84).	  	  ‘Viverism,’	  is	  the	  Kappa	  religion	  that	  values	  “the	  sense	  of	  ‘eating	  rice,	  drinking	  sake,	  and	  having	  sex’”	  (Akutagawa/Bownas	  116).	  	  When	  Patient	  no.	  23	  compares	  the	  human	  way	  of	  life	  to	  the	  kappa	  way	  of	  life	  he	  describes	  it	  as	  “upside	  down:	  where	  we	  humans	  take	  a	  thing	  seriously,	  the	  Kappa	  will	  tend	  to	  be	  amused;	  and,	  similarly,	  what	  we	  humans	  find	  amusing	  the	  Kappa	  will	  take	  in	  deadly	  earnest”	  (Akutagawa/Bownas	  60).	  Living	  in	  Kappaland	  Patient	  no.	  23	  lived	  in	  a	  place	  in	  which	  everything	  was	  upside	  down	  and	  absurd,	  and	  Patient	  no.	  23	  was	  amused	  and	  surprised,	  but	  also	  frustrated	  and	  disgusted	  by	  Kappas.	  He	  eventually	  became	  depressed	  and	  decided	  to	  leave	  Kappaland,	  but	  his	  affection	  for	  Kappaland	  remained	  strong	  even	  after	  he	  returned	  to	  the	  human	  world.	  Because	  Patient	  no.	  23	  narrates	  his	  accounts	  in	  Kappaland	  in	  great	  detail,	  the	  readers	  often	  forget	  the	  fact	  he	  is	  at	  the	  time	  of	  his	  narration	  being	  detained	  in	  the	  mental	  asylum.	  While	  there	  is	  a	  possibility	  that	  Patient	  no.	  23	  is	  telling	  the	  truth	  and	  he	  is	  mistakenly	  put	  in	  the	  mental	  hospital,	  Akutagawa	  destroys	  the	  reader’s	  hope	  in	  the	  end	  by	  proving	  the	  insanity	  of	  Patient	  no.	  23	  (Akutagawa/Bownas	  141)	  with	  a	  phone	  book	  that	  Patient	  no.	  23	  refers	  as	  a	  book	  of	  poetry	  from	  Kappaland.	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5.4	  How	  and	  Why	  Kappa	  was	  Understood	  by	  One	  Critic	  and	  Misunderstood	  by	  the	  
Rest	  of	  the	  Critics	  As	  Seiichi	  Yoshida,	  a	  biographer	  of	  Akutagawa,	  claims,	  “Kappa	  was	  not	  intended	  as	  a	  social	  satire	  but	  the	  creation	  of	  an	  intensely	  personal	  world	  deriving	  from	  his	  own	  caricature	  portrait”	  (Tsuruta	  113).	  Kappa	  is	  an	  autobiographical	  fiction	  rather	  than	  a	  social	  satire.	  When	  Kappa	  first	  came	  out	  in	  1927,	  however,	  the	  majority	  of	  critics	  did	  not	  know	  what	  it	  was.	  According	  to	  a	  reviewer,	  “[one]	  thought	  it	  a	  children’s	  story,	  another	  thought	  it	  a	  sweeping	  criticism	  of	  society,	  a	  third	  thought	  it	  socialistic”	  (Healey	  40).	  Because	  the	  confessional	  first-­‐person	  novel	  was	  a	  popular	  writing	  style	  of	  the	  day	  (Healey	  26),	  and	  by	  then	  Akutagawa	  had	  already	  written	  several	  serious	  novels	  and	  autobiographical	  essays,	  the	  critics	  did	  not	  know	  how	  to	  interpret	  such	  a	  bizarre	  fiction,	  starring	  mystical	  folklore	  characters,	  Kappas,	  and	  a	  mental	  patient	  quarantined	  in	  an	  asylum.	  	  There	  was	  only	  one	  critic,	  who	  understood	  what	  Kappa	  was	  really	  about	  and	  saw	  what	  Akutagawa	  was	  trying	  to	  illustrate.	  Yasushi	  Yoshida	  is	  known	  to	  be	  the	  only	  critic	  at	  that	  time	  whose	  criticism	  was	  acknowledged	  by	  the	  author,	  Akutagawa.	  Yoshida	  wrote	  the	  following	  review	  for	  the	  April	  issue	  of	  Seikatsusha	  in	  1927:	  …I	  recognize	  the	  author’s	  humanistic	  excitement	  floating	  throughout	  this	  strange	  and	  insane	  story.	  It	  is	  like	  loneliness	  in	  the	  crowds,	  and	  depression	  hiding	  behind	  an	  amusing	  mask.	  There	  are	  fine	  wit	  and	  cold,	  insane	  insights	  everywhere.	  They	  come	  from	  the	  author’s	  rationality	  deep	  in	  his	  mind,	  and	  turning	  it	  into	  unusual,	  weird	  passionate	  satire.	  Within	  his	  witty	  satire,	  I	  see	  his	  depression	  and	  sadness.	  They	  appear	  to	  be	  the	  honest	  confession	  of	  the	  non-­‐religious	  author	  Akutagawa,	  who	  was	  impressed,	  concerned,	  and	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struggling	  with	  the	  society	  that	  was	  moving	  and	  confused	  including	  himself….	  	  (Yoshida	  247-­‐248)	  Akutagawa	  recognized	  Yoshida’s	  criticism	  by	  remarking	  “amongst	  the	  other	  criticisms	  on	  
Kappa,	  yours	  was	  the	  only	  one	  that	  moved	  me”	  (Yoshida	  247).	  As	  the	  author	  himself	  acknowledged,	  Kappa	  is	  an	  illustration	  of	  his	  personal	  dystopia	  in	  which	  he	  lived.	  According	  to	  the	  biographer	  of	  Akutagawa,	  the	  author	  himself	  once	  acknowledged	  that	  
Kappa	  was	  in	  fact	  born	  out	  of	  his	  hatred	  towards	  everything,	  especially	  himself	  (Yoshida,	  246).	  What’s	  hidden	  behind	  imaginary	  folklore	  characters	  is	  Akutagawa’s	  sense	  of	  the	  fundamental	  evilness	  of	  human	  life	  and	  in	  particular	  of	  his	  resentment	  of	  his	  own	  fate”	  (Healey	  41).	  Just	  as	  the	  Japanese	  definition	  of	  utopia	  completely	  denies	  the	  possibility	  of	  ideal	  society,	  his	  view	  for	  life	  was	  pessimistic	  and	  the	  author	  had	  no	  intention	  or	  interest	  for	  reform.	  Kappaland	  was	  Akutagawa’s	  own	  dystopia	  in	  which	  he	  was	  imprisoned.	  It	  reflects	  on	  his	  personal	  struggle	  and	  hatred	  towards	  himself	  and	  humanity	  as	  a	  whole.	  	  The	  rest	  of	  the	  critics,	  however,	  failed	  to	  see	  Kappa	  as	  Akutagawa’s	  autobiographical	  novella.	  Because	  it	  concerns	  with	  a	  number	  of	  social	  issues	  including	  “childbirth,	  heredity,	  institution	  of	  marriage,	  family	  systems,	  love,	  censorship,	  unemployment,	  political	  parties,	  journalism,	  newspapers,	  wars,	  art,	  laws,	  suicide,	  life	  after	  death,	  and	  religions”	  (Yoshida	  247),	  the	  readers	  misunderstood	  that	  Akutagawa	  was	  criticizing	  and	  mocking	  the	  society.	  They	  mistakenly	  concluded	  the	  work	  was	  “a	  pure	  social	  satire”	  and	  criticized	  “its	  lack	  of	  penetrating	  insights	  and	  expansive	  vision	  for	  a	  new	  social	  structure”	  (Tsuruta	  113).	  Although	  it	  was	  his	  personal	  satire,	  and	  Akutagawa	  had	  no	  intention	  to	  invoke	  social	  reform,	  Kappa	  was	  mistakenly	  labeled	  as	  social	  satire	  and	  not	  well	  received	  by	  Japanese	  critics.	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When	  Kappa	  was	  first	  translated	  into	  English	  in	  1947,	  it	  was	  recognized	  but	  again	  misunderstood,	  as	  social	  satire.	  An	  American	  reviewer	  summarized	  it,	  in	  Time	  magazine	  as	  “Gulliver	  in	  kimono”	  and	  praised	  it	  by	  saying	  Akutagawa’s	  “satire	  seemed	  almost	  too	  good	  to	  have	  been	  written	  by	  a	  Japanese”	  ("Gulliver	  in	  a	  Kimono").	  Although	  Kappa	  is	  not	  social	  satire,	  this	  comparison	  with	  Swift’s	  Gulliver’s	  Travels	  reveals	  not	  only	  that	  Kappa	  was	  acknowledged	  as	  a	  Japanese	  utopian	  writing,	  but	  also	  they	  saw	  the	  essence	  of	  Gulliver’s	  
Travels	  in	  Kappa.	  The	  review	  also	  indicated	  that	  Kappa	  was	  contemporary	  and	  unconventional	  amongst	  the	  other	  traditional	  Japanese	  writings	  of	  the	  author’s	  time.	  The	  American	  reviewer	  explained	  that	  those	  Japanese	  readers’	  negative	  responses	  towards	  
Kappa	  were	  rooted	  in	  the	  fact	  that	  “Japan	  had	  never	  been	  known	  as	  a	  fertile	  land	  for	  abrasive	  social	  satire	  and	  [perhaps]	  the	  lack	  of	  such	  tradition	  [made]	  it	  hazardous	  for	  a	  writer	  to	  try	  it	  and	  difficult	  for	  a	  reader	  to	  appreciate	  it”	  (Tsuruta	  113).	  	  	   In	  fact,	  the	  Meiji	  government’s	  regulations	  on	  publications	  may	  have	  caused	  the	  infertility	  of	  social	  satire.	  Under	  the	  Constitution	  of	  the	  Empire	  of	  Japan	  (1890-­‐1949),	  also	  known	  as	  the	  Meiji	  Constitution,	  the	  publication	  law	  established	  in	  1893	  granted	  the	  government	  to	  exercise	  the	  censorship	  over	  books	  and	  newspapers.	  Under	  the	  name	  of	  law,	  publications	  that	  were	  considered	  politically	  and	  ethically	  harmful	  to	  the	  society	  and	  people	  were	  regulated	  and	  suppressed.	  There	  was	  no	  freedom	  of	  speech	  until	  1949,	  when	  the	  publication	  law	  was	  officially	  abolished	  under	  the	  current	  constitution,	  the	  Constitution	  of	  Japan.	  Compared	  to	  More	  and	  Swift’s	  time,	  executions	  for	  treason	  became	  much	  less	  common	  in	  Akutagawa’s	  time,	  but	  it	  was	  still	  politically	  unacceptable	  and	  dangerous	  to	  publicly	  criticize	  the	  government.	  Therefore,	  whether	  or	  not	  it	  was	  criticism	  towards	  society,	  it	  was	  unusual	  and	  risky	  for	  any	  author	  to	  write	  and	  publish	  a	  work	  that	  could	  be	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considered	  a	  “pure	  social	  satire”	  (Tsuruta	  113).	  In	  the	  case	  of	  Akutagawa’sKappa,	  because	  it	  was	  an	  absurd	  work	  of	  fiction	  with	  imaginary	  characters,	  Kappas,	  and	  a	  mental	  patient	  in	  the	  asylum,	  even	  if	  it	  were	  social	  satire	  and	  criticism	  towards	  the	  authority,	  it	  was	  perhaps	  able	  to	  dodge	  its	  way	  through	  the	  eyes	  of	  censorship,	  and	  the	  author	  was	  not	  subject	  to	  penalty.	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6.	  Influences	  of	  Utopia	  and	  Gulliver’s	  Travels	  seen	  in	  Akutagawa’sKappa	  
Kappa	  was	  once	  described	  as	  “Gulliver	  in	  Kimono”	  because	  the	  story	  contains	  many	  similarities	  in	  writings	  techniques	  and	  themes	  seen	  in	  Western	  utopian	  writings.	  In	  this	  section	  I	  will	  compare	  Swift’s	  Gulliver’s	  Travels	  and	  More’s	  Utopia	  with	  Akutagawa’s	  Kappa	  to	  demonstrate	  how	  Akutagawa	  incorporated	  Western	  utopian	  writings	  into	  his	  uniquely	  Japanese	  utopian	  writing.	  	  
6.1	  Writing	  Structure	  Akutagwa’sKappa,	  More’s	  Utopia	  and	  Swift’s	  Gulliver’s	  Travels	  are	  all	  travel	  writings	  written	  in	  a	  frame	  narrative	  structure.	  The	  frame	  narrative	  is	  a	  literary	  form	  used	  to	  unify	  a	  story	  within	  which	  one	  or	  more	  tales	  are	  related,	  intended	  to	  make	  stories	  coherent	  and	  realistic.	  The	  frame	  also	  enables	  characters	  to	  freely	  interplay	  with	  each	  other	  and	  their	  ideas,	  simultaneously	  allowing	  the	  authors	  to	  safely	  express	  different	  points	  of	  views,	  without	  revealing	  their	  true	  intentions	  (Benson	  3).	  Utopia	  has	  two	  layers	  of	  frames.	  The	  external	  frame	  is	  a	  story	  in	  which	  a	  character,	  More,	  meets	  a	  traveller,	  Raphael	  Hythloday	  and	  records	  his	  stories.	  Within	  this	  frame,	  Hythloday	  visits	  and	  returns	  from	  the	  island	  called,	  Utopia,	  and	  shares	  his	  opinions	  about	  the	  British	  Government	  and	  his	  accounts	  in	  the	  island	  with	  the	  character	  More	  and	  Peter	  Giles.	  Gulliver’s	  Travels	  also	  has	  two	  layers	  of	  frames.	  The	  external	  frame	  that	  Gulliver	  was	  asked	  by	  his	  cousin	  Richard	  Sympson	  to	  write	  his	  travel	  accounts	  and	  Sympson	  edits	  and	  publishes	  it	  as	  Gulliver’s	  travel	  journal.	  Within	  this	  frame,	  Gulliver	  voyages	  to	  Lilliput,	  Brobdingnag,	  Laputa,	  Balnibarbi,	  Lugggnagg,	  Glubbdubdrib,	  Japan,	  and	  the	  country	  of	  the	  Houyhnhnms.	  Similarly,	  Akutagawa’sKappa	  also	  consists	  with	  two	  layers	  of	  frames.	  An	  exterior	  frame	  is	  that	  a	  narrator	  visits	  an	  asylum	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to	  speak	  to	  a	  male	  patient	  No.	  23	  and	  retells	  his	  story.	  Within	  this	  story	  frame,	  the	  patient	  No.	  23	  visits	  the	  Kappa	  land	  and	  narrates	  his	  accounts	  with	  the	  Kappas.	  The	  examinations	  of	  early	  translations,	  however,	  indicate	  that	  during	  Akutagawa’s	  lifetime,	  Japanese	  translations	  of	  Utopia	  and	  Gulliver’s	  Travels	  lacked	  sections	  that	  function	  as	  frames.	  In	  Utopia,	  “Thomas	  More	  to	  Peter	  Giles	  sendeth	  greeting”	  (More	  4-­‐9),	  and	  in	  
Gulliver’s	  Travels,	  “A	  Letter	  from	  Capt.	  Gulliver	  to	  his	  Cousin	  Sympson”	  (Swift	  7-­‐10)	  and	  “The	  Publisher	  to	  the	  Reader”	  (Swift	  11-­‐12)	  are	  the	  frames	  and	  those	  were	  completely	  missing	  in	  the	  early	  Japanese	  translations	  published	  in	  the	  Meiji	  period.	  This	  suggests	  that	  Akutagawa	  may	  not	  have	  read	  Utopia	  and	  Gulliver’s	  Travels	  as	  framed	  narratives	  in	  Japanese.	  However,	  as	  he	  is	  known	  to	  have	  read	  numerous	  Western	  works	  in	  the	  original	  languages	  (Healey	  23-­‐24),	  he	  could	  have	  read	  the	  originals	  in	  the	  frame	  structure.	  It	  requires	  further	  research	  to	  determine	  whether	  Japanese	  literature	  had	  a	  tradition	  of	  framed	  narratives,	  but	  Akutagwa	  may	  have	  been	  familiar	  with	  this	  structure.	  A	  Japanese	  literature	  scholar,	  Osamu	  Kashihara,	  claims	  that	  Akutagawa	  wrote	  several	  works	  in	  the	  frame	  structure	  in	  order	  to	  keep	  a	  respective	  distance	  between	  himself	  and	  his	  works	  (Kashihara	  297,	  306-­‐307).	  	  
6.2	  Travel	  Writings	  
Kappa,	  Utopia,	  and	  Gulliver’s	  Travels	  are	  travel	  writings,	  in	  which	  a	  traveller	  shares	  his	  or	  her	  travel	  accounts	  directly	  with	  the	  readers,	  or	  with	  a	  narrator	  sometime	  ago,	  and	  the	  narrator	  reports	  the	  traveller’s	  encounters	  as	  descriptive,	  true,	  and	  detailed	  as	  possible.	  In	  Gulliver’s	  Travels,	  Gulliver	  himself	  narrates	  his	  voyages	  to	  several	  countries,	  while	  in	  
Utopia,	  the	  character	  More	  is	  not	  a	  traveller	  himself,	  but	  reports	  Raphael	  Hythloday’s	  visit	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to	  the	  island,	  called	  Utopia.	  Similarly,	  in	  Kappa,	  a	  narrator	  is	  not	  a	  traveller	  himself	  but	  retells	  the	  Patient	  no.	  23’s	  journey	  to	  Kappaland.	  	  While	  the	  uses	  of	  a	  frame	  narrative	  structure	  in	  their	  travel	  writings	  suggest	  the	  authors’	  intentions	  to	  present	  their	  fictional	  stories	  as	  realistic	  as	  possible,	  all	  three	  writings	  are	  “hoax	  travel	  narratives,”	  in	  which	  the	  writers	  “willfully	  invented	  details	  and	  anecdotes”	  and	  played	  with	  “fake	  accounts”	  (Thompson	  29).	  All	  three	  writers	  utilize	  a	  series	  of	  fake	  facts	  and	  truthful	  facts	  to	  produce	  travelogues	  of	  a	  travel	  to	  familiar	  but	  foreign	  fictional	  places.	  	  	  
6.3	  Fictionality	  vs.	  Factuality	  	  The	  fictional	  facts	  and	  factual	  facts	  are	  key	  features	  in	  all	  Utopia,	  Gulliver’s	  Travels	  and	  Kappa.	  The	  authors	  intentionally	  play	  with	  the	  line	  between	  fiction	  and	  reality	  to	  create	  a	  complex,	  in-­‐between,	  real	  and	  surreal	  world.	  In	  Utopia,	  More	  effectively	  feeds	  the	  factuality	  into	  his	  fictional	  work,	  by	  bringing	  in	  both	  real	  people	  and	  fictional	  characters	  to	  the	  same	  scene.	  The	  third	  section	  titled,	  “Thomas	  More	  to	  Peter	  Giles	  sendeth	  greeting”	  (More	  4),	  is	  a	  letter	  written	  by	  More,	  the	  character,	  to	  Peter	  Giles,	  a	  friend	  of	  More	  in	  the	  real	  life	  (More	  213).	  This	  letter	  creates	  a	  link	  between	  the	  fictional	  world	  and	  the	  reality.	  Here,	  More,	  the	  writer,	  attempts	  to	  add	  the	  realness	  to	  the	  fictional	  text	  by	  pulling	  in	  fictional	  characters,	  More	  and	  Raphael	  Hythloday,	  and	  a	  real	  person,	  Peter	  Giles,	  to	  the	  same	  letter.	  A	  letter	  is	  a	  form	  of	  life	  writing,	  which	  is	  considered	  as	  one	  of	  the	  “non-­‐fictional	  writings	  about	  the	  lives,	  experiences,	  and	  memories	  of	  individual	  people	  or	  small	  groups	  of	  people”	  (Baldick).	  Here,	  More	  is	  making	  a	  fictional	  character	  write	  to	  a	  real	  person	  in	  a	  non-­‐fictional	  writing	  form.	  To	  add	  more	  realness,	  the	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letter	  includes	  specific	  dates,	  and	  the	  way	  More,	  the	  character,	  begins	  the	  letter	  sounds	  as	  if	  it	  were	  written	  after	  More,	  the	  character,	  wrote	  Utopia:	  “I	  am	  almost	  ashamed,	  right	  well	  beloved	  Peter	  Giles,	  to	  send	  unto	  you	  this	  book	  of	  the	  Utopian	  commonwealths	  wellnigh	  after	  a	  year’s	  space,	  which	  I	  am	  sure	  you	  looked	  for	  within	  a	  month	  and	  a	  half”	  (More	  4).	  
Utopia	  attempts	  to	  remain	  as	  fictional	  non-­‐fiction	  and	  non-­‐fictional	  fiction.	  	   Similarly,	  Swift	  playfully	  includes	  the	  fictional	  facts	  and	  actual	  facts	  in	  his	  Gulliver’s	  
Travels.	  The	  original	  title	  page	  from	  the	  1753	  edition	  reads	  that	  the	  work	  is	  not	  by	  Swift,	  but	  by	  “Lemuel	  Gulliver,	  first	  a	  Surgeon,	  and	  then	  a	  Captain	  of	  several	  Ships”	  (Swift	  3),	  and	  even	  includes	  a	  fake	  portrait	  of	  Captain	  Gulliver	  (Swift	  2)	  to	  add	  the	  actuality	  to	  the	  novel.	  In	  addition,	  in	  order	  to	  further	  increase	  the	  degree	  of	  credibility,	  the	  novel	  devotes	  the	  whole	  first	  chapter	  to	  an	  autobiography	  of	  the	  fictional	  character,	  Captain	  Gulliver,	  and	  provides	  with	  details	  of	  fictional	  facts	  (Swift	  15-­‐23).	  Furthermore,	  being	  a	  travel	  journal—although	  it	  is	  fiction—as	  if	  Gulliver’s	  travels	  actually	  took	  place,	  the	  novel	  includes	  specific	  dates	  and	  geographical	  locations	  of	  his	  voyages	  throughout	  the	  novel:	  	  About	  an	  Hour	  before	  we	  saw	  the	  Pyrates,	  I	  had	  taken	  an	  Observation,	  and	  found	  we	  were	  in	  the	  Latitude	  of	  46	  N.	  and	  of	  Longitude	  183.	  When	  I	  was	  at	  some	  Distance	  from	  the	  Pyrates,	  I	  discovered	  by	  my	  Pocket-­‐Glass	  several	  Islands	  to	  the	  South-­‐East.	  I	  set	  up	  my	  Sail,	  the	  Wind	  being	  fair,	  with	  a	  Design	  to	  reach	  the	  nearest	  of	  those	  Islands,	  which	  I	  made	  a	  Shift	  to	  do	  in	  about	  three	  Hours.	  (Swift	  143)	  	  By	  providing	  detailed	  fake	  accounts	  of	  his	  travels	  here	  and	  there,	  the	  novel	  attempts	  to	  sound	  as	  realistic	  as	  possible.	  	  
	  	  	  
51	  
Although	  it	  was	  introduced	  as	  an	  actual	  account	  of	  travel,	  it	  is	  clearly	  a	  work	  of	  fiction.	  It	  is	  filled	  with	  imaginary	  facts	  and	  characters,	  including	  the	  dwarfs	  in	  Lilliput,	  the	  giants	  in	  Brobdingnag,	  a	  flying	  island,	  Laputa,	  and	  the	  Houyhnhnms,	  talking	  horses.	  Swift	  weaves	  actual	  facts	  into	  a	  fictional	  world,	  leaving	  the	  readers	  in	  between	  fiction	  and	  reality.	  Amongst	  the	  imaginary	  countries	  to	  which	  Gulliver	  sailed	  and	  fictional	  customs	  and	  laws	  about	  which	  he	  learnt	  through	  his	  voyages,	  Japan	  appears	  as	  a	  real	  nation,	  and	  his	  reports	  about	  the	  country	  seems	  to	  be	  true.	  Gulliver	  writes	  that	  he	  intentionally	  disguised	  himself	  as	  a	  Hollander	  to	  sail	  to	  Japan	  as	  he	  “knew	  the	  Dutch	  were	  the	  only	  Europeans	  permitted	  to	  enter	  into	  that	  Kingdom”	  (Swift	  189).	  When	  Gulliver’s	  Travels	  was	  published	  in	  1726,	  Japan	  was	  in	  fact	  a	  “closed	  nation”	  under	  the	  Sakoku	  policy	  implemented	  between	  1639	  and	  1854	  (Akami	  663).	  During	  this	  seclusion	  period,	  Holland	  and	  China	  were	  the	  only	  countries	  with	  which	  Japan	  had	  limited	  trade	  relationships.	  “Nangasac”	  (Swift	  202-­‐203)	  to	  which	  Gulliver	  marched	  before	  sailing	  back	  to	  Europe,	  is	  Nagasaki,	  the	  only	  port	  that	  was	  open	  for	  the	  foreigners	  to	  stay.	  These	  are	  real	  facts.	  	  Furthermore,	  in	  the	  scene	  in	  which	  Gulliver	  pays	  a	  visit	  to	  the	  Shogun	  in	  Yedo	  (now	  Tokyo),	  he	  describes	  how	  he	  was	  excused	  from	  “performing	  the	  Ceremony	  imposed	  on	  [the	  Dutch],	  of	  trampling	  upon	  the	  Crucifix,	  because	  [he]	  had	  been	  thrown	  into	  his	  Kingdom	  by	  [his]	  Misfortunes,	  without	  any	  Intention	  of	  trading”	  (Swift	  202).	  This	  is	  another	  true	  fact	  about	  Japan	  during	  this	  time	  period.	  In	  attempt	  to	  detect	  Christians,	  who	  were	  forbidden	  in	  the	  country,	  Japanese	  authorities	  would	  force	  a	  suspect	  to	  participate	  in	  a	  ceremony	  called	  
Fumie	  [???],	  or	  Yefumi	  [???],	  which	  literally	  means	  ‘stepping	  on	  a	  picture.’	  Making	  a	  Christian	  suspect	  step	  on	  a	  picture	  of	  Christ	  was	  their	  practical	  way	  to	  identify	  Christians	  and	  non-­‐Christians.	  Although	  this	  is	  a	  political	  practice,	  which	  truly	  took	  place	  at	  that	  time,	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if	  the	  readers	  were	  not	  familiar	  with	  Japan	  and	  its	  history,	  this	  tradition	  may	  have	  sounded	  fictional	  and	  fabricated	  just	  like	  the	  other	  customs	  invented	  by	  Swift.	  By	  combining	  fabricated	  facts	  with	  unrealistic	  reality,	  Swift	  illustrates	  a	  complex	  world	  in	  which	  what	  appears	  to	  be	  fictional	  may	  not	  be	  as	  fictional	  as	  it	  appears,	  and	  vice	  versa.	  	  Similar	  to	  More	  and	  Swift,	  Akutagawa	  also	  playfully	  uses	  fiction	  and	  reality.	  In	  
Kappa,	  Akutagawa	  creates	  a	  real	  and	  surreal	  world,	  Kappaland,	  by	  using	  the	  fictional	  creatures	  and	  bizarre	  and	  realistic	  settings	  to	  illustrate	  Meiji	  Japan	  and	  his	  own	  dystopia,	  in	  which	  he	  lived.	  	  Kappaland	  is	  depicted	  as	  a	  foreign	  and	  a	  familiar	  place	  to	  the	  readers.	  Akutagawa	  once	  stated	  that	  he	  sets	  his	  stories	  in	  the	  past	  or	  a	  foreign	  land	  to	  intentionally	  keep	  some	  distance	  between	  the	  readers	  and	  the	  extraordinary	  events:	  	  Suppose	  I	  take	  up	  a	  certain	  theme	  to	  use	  in	  a	  story.	  And	  suppose	  I	  need	  some	  extraordinary	  incident	  to	  express	  that	  theme	  in	  the	  most	  artistically	  effective	  way	  possible.	  It	  will	  be	  extremely	  difficult	  to	  treat	  this	  extraordinary	  incident—simply	  because	  it	  is	  extraordinary—as	  happening	  in	  contemporary	  Japan;	  and	  if,	  against	  my	  inclination,	  I	  do	  so,	  then	  the	  reader	  will,	  in	  most	  cases,	  find	  it	  unnatural,	  and	  as	  a	  result	  the	  theme	  itself	  will	  be	  destroyed.	  So,	  in	  order	  to	  avoid	  this	  difficulty…I	  have	  no	  alternative	  but	  to	  treat	  it	  as	  something	  that	  happened	  in	  the	  past,	  or	  in	  some	  foreign	  land,	  or	  in	  the	  past	  in	  some	  forein	  land	  (Chōkōdō	  Zakki,	  ChikumaShobō	  4,	  149,	  cited	  by	  Healey	  26-­‐27)	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By	  using	  the	  real	  and	  surreal	  places	  and	  situations,	  Akutagawa	  created	  an	  extraordinary	  and	  ordinary	  place,	  to	  describe	  his	  complex	  and	  solitary	  world	  “in	  the	  most	  artistically	  effective	  way	  possible”	  (Healey	  26-­‐27).	  	  The	  prologue	  and	  the	  first	  chapter	  reveal	  that	  the	  story	  is	  set	  in	  Japan.	  A	  narrator	  visits	  Patient	  no.	  23	  in	  an	  insanity	  asylum	  located	  in	  Tokyo,	  and	  the	  patient	  tells	  the	  narrator	  a	  story	  of	  his	  visit	  to	  Kappaland,	  which	  took	  place	  about	  three	  summers	  ago	  when	  he	  was	  hiking	  in	  Kamikōchi,	  Nagano	  Prefecture,	  Japan.	  Those	  whom	  Patient	  no.	  23	  encountered	  in	  Kappaland	  are	  classic	  fictional	  creatures,	  Kappas,	  that	  are	  not	  different	  "from	  the	  Kappa	  as	  it	  appears	  from	  the	  description	  in	  a	  book	  called	  An	  Enquiry	  into	  the	  
Water	  Tiger	  (SuikoKōryaku????)”	  (Bownas	  57)7,	  a	  real	  Japanese	  book	  of	  Kappa	  studies,	  written	  in	  1820.	  The	  author	  also	  often	  refers	  to	  real	  Japanese	  texts	  and	  popular	  writers	  including,	  a	  folklorist,	  KunioYanagida	  (1875-­‐1962),	  a	  novelist,	  DoppoKunikida	  (1871-­‐1908),	  and	  a	  poet	  and	  prose	  writer,	  Kenji	  Miyazawa	  (1896-­‐1933).	  A	  series	  of	  references	  to	  real	  Japanese	  writers	  not	  only	  makes	  the	  story	  less	  fictional	  but	  also	  makes	  it	  more	  Japanese.	  	  Although	  classic	  folklore	  creatures	  play	  important	  roles,	  the	  story	  appears	  to	  be	  set	  in	  contemporary	  Japan.	  As	  seen	  in	  the	  frequent	  uses	  of	  Western	  vocabularies	  scribed	  in	  
katakana,	  the	  characters	  are	  exposed	  to	  Western	  culture	  and	  lives.	  A	  series	  of	  Western	  words	  are	  scattered	  around	  the	  novel,	  such	  as	  ????????[rucksack]	  (Akutagawa	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7An	  Enquiry	  into	  the	  Water	  Tiger	  [SuikoKōryaku????]	  is	  a	  book	  on	  Kappa	  study,	  written	  in	  1820	  by	  Tōan	  Koga	  [??侗?]	  (1788-­‐1847).	  This	  literal	  translation	  of	  the	  title,	  ‘The	  Water	  Tiger,’	  appears	  to	  be	  a	  mistranslation	  as	  Suiko	  is	  another	  term	  for	  Kappa.	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67),	  ???????	  [corned	  beef],	  ??[le	  pain]	  (Akutagawa	  68),	  ??????	  [etching](Akutagawa	  71),	  ?????	  [absinthe],	  ?????[lantern]	  (Akutagawa	  71),	  and	  ???	  [kinematograph](Akutagawa	  97).	  As	  if	  some	  of	  these	  were	  a	  little	  bit	  too	  modern	  and	  advanced,	  the	  book	  comes	  with	  footnotes,	  explaining	  some	  of	  the	  words	  for	  the	  readers	  of	  his	  time	  (Akutagawa	  227-­‐229).	  The	  explanatory	  notes	  indicate	  that	  the	  life	  of	  the	  Kappas	  were	  more	  western	  than	  what	  of	  the	  Japanese	  readers.	  	  	  By	  having	  his	  story	  set	  in	  real	  places	  in	  contemporary	  Japan,	  using	  traditional	  folklore	  figures	  as	  main	  characters,	  and	  giving	  a	  series	  of	  references	  to	  Japanese	  authors,	  Akutagawa	  makes	  the	  story	  very	  Japanese.	  After	  he	  invites	  the	  readers	  to	  feel	  at	  home	  surrounded	  by	  familiar	  things,	  however,	  he	  makes	  them	  realize	  Kappaland	  was	  actually	  not	  what	  they	  thought.	  It	  appears	  to	  be	  familiar	  but	  a	  foreign	  world.	  	  The	  Kappas	  are	  Japanese	  traditional	  folklore	  creatures,	  but	  all	  are	  assigned	  non-­‐Japanese	  names,	  such	  as	  Chak,	  Bag,	  Mag,	  Gael,	  Lap,	  Tok,	  and	  Krabach,	  and	  speak	  their	  own	  language,	  “Kappanese”	  (Bownas	  54).	  In	  the	  original	  text,	  their	  Western	  sounding	  names	  are	  written	  in	  katakana,	  a	  set	  of	  Japanese	  syllables	  used	  to	  describe	  foreign	  things	  that	  did	  not	  originate	  in	  Japan:	  ????,	  ???,	  ???,	  ???,	  ???,	  ???,	  ?????.	  The	  use	  of	  the	  katakana	  syllables	  indicates	  that	  these	  Kappas	  are	  not	  Japanese.	  In	  addition,	  their	  discourses	  are	  written	  in	  Romanized	  characters:	  “Quakquax,”	  “Quax,	  Bag,	  quo	  quell	  quan?”	  (Akutagawa	  70,	  72)(see	  fig.	  18).	  In	  the	  English	  translation,	  their	  conversations	  in	  Kappanese	  are	  absorbed	  in	  the	  rest	  of	  English	  texts,	  but	  in	  the	  original	  Japanese	  text,	  these	  Roman	  characters	  stand	  out	  amongst	  the	  other	  Japanese	  syllables	  and	  Chinese	  characters,	  so	  the	  readers	  can	  experience	  the	  sense	  of	  solitary	  foreignness	  in	  the	  familiar	  Japanese	  syllables.	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   Fig.	  18	  Akutagawa’s	  original	  manuscript	  of	  Kappa,	  1927	   	   	  	  	  	  	  	  	   	   (Source:	  Akutagawa/National	  Diet	  Library	  f.9)	  Furthermore,	  although	  it	  is	  omitted	  in	  an	  English	  translation,	  the	  original	  Japanese	  text	  includes	  the	  author’s	  request	  for	  readers	  followed	  by	  the	  main	  title:	  “Kappa—Please	  pronounce	  it	  as	  Kappa”	  [?????? Kappa??????????]	  (Akutagawa	  65)	  (see	  fig.	  19-­‐19a).	  	  Fig.	  19	  	  	  	  Title	  page	  of	  the	  original	  	   	   Fig.	  19a	  	  	  Title	  page	  of	  the	  2006th	  edition	  	   manuscript,	  1927	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   (Sources:	  Akutagawa/National	  Diet	  Library	  f.2;	  Akutagawa/Shinchō	  Sha	  1)	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This	  is	  a	  very	  unique	  request	  from	  the	  author.	  If	  he	  wanted	  his	  Japanese	  readers	  to	  pronounce	  the	  word	  correctly,	  Akutagawa	  could	  have	  used	  hiragana,	  another	  set	  of	  Japanese	  syllables	  used	  for	  things	  originated	  in	  Japan,	  and	  scribed	  as	  ???	  ,	  or	  used	  
katakana,	  another	  set	  of	  syllables	  used	  for	  foreign	  things	  not	  originated	  in	  Japan,	  and	  scribed	  as	  ???.	  Instead,	  even	  though	  there	  may	  have	  been	  many	  readers	  who	  could	  not	  read	  the	  alphabet,	  he	  chose	  to	  use	  English	  and	  scribed	  as	  Kappa	  to	  invite	  the	  readers	  to	  a	  complex	  world	  in	  which	  the	  author	  was	  both	  part	  of	  and	  alienated	  from.	  The	  foreignness	  in	  the	  familiarness	  describes	  both	  Japan	  in	  the	  Meiji	  period	  when	  Western	  culture	  began	  to	  be	  mingled	  with	  its	  traditional	  Japanese	  culture,	  and	  also	  the	  author,	  Akutagawa’s	  “loneliness	  in	  the	  crowds”	  (Yoshida	  246),	  in	  which	  he	  often	  found	  himself.	  As	  the	  story	  progresses	  and	  once	  Patient	  No.23	  understands	  Kappanese,	  their	  conversations	  began	  to	  be	  scribed	  in	  Japanese	  for	  us	  the	  readers,	  but	  they	  are	  foreigners	  who	  have	  foreign	  names	  and	  speak	  a	  foreign	  language	  of	  which,	  “[we]’re	  not	  likely	  to	  understand	  a	  single	  word”	  (Bownas	  141).	  By	  playing	  with	  languages	  and	  turning	  something	  very	  Japanese	  into	  foreign,	  Akutagawa	  successfully	  illustrated	  the	  world	  and	  people	  around	  him	  that	  were	  both	  familiar	  and	  also	  foreign	  to	  him.	  Akutagawa	  feels	  foreign	  in	  his	  own	  culture	  and	  country,	  and	  this	  foreignness	  is	  described	  from	  a	  Westerner’s	  point	  of	  view,	  as	  if	  he	  is	  Gulliver	  in	  Japan.	  	  	  	  	  
6.4	  Purpose	  of	  Utopias:	  Using	  a	  Utopia	  as	  a	  Medium	  	   More,	  Swift,	  and	  Akutagawa	  each	  have	  their	  own	  purposes	  for	  their	  utopias.	  In	  
Utopia,	  More’s	  goals	  are	  to	  address	  social	  issues	  and	  provoke	  reform,	  so	  his	  character,	  More,	  selectively	  reports	  “the	  manners,	  customs,	  laws,	  and	  ordinances	  of	  the	  Utopians”	  (More	  15),	  which	  he	  believed	  to	  be	  “profitable	  to	  be	  known”	  to	  his	  fellow	  British	  people:	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“What	  [Raphael	  Hythloday]	  told	  us	  that	  he	  saw	  in	  every	  country	  where	  he	  came,	  it	  were	  very	  long	  to	  declare.	  Neither	  it	  is	  my	  purpose	  at	  this	  time	  to	  make	  rehearsal	  thereof.	  But	  peradventure	  in	  another	  place	  I	  will	  speak	  of	  it,	  chiefly	  such	  things	  as	  shall	  be	  profitable	  to	  be	  known,	  as	  in	  special	  be	  those	  decrees	  and	  ordinances	  that	  he	  marked	  to	  be	  well	  and	  wisely	  provided	  and	  enacted	  among	  such	  peoples	  as	  do	  live	  together	  in	  a	  civil	  policy	  and	  good	  order”	  (More	  14)	  The	  fact	  that	  the	  narrator	  More	  selectively	  reports	  the	  traveler	  Hythloday’s	  accounts	  on	  Utopians’	  geographical	  and	  historical	  background,	  life	  style	  and	  community,	  magistrates,	  occupations,	  education,	  travelling,	  slavery,	  warfare,	  and	  religions	  indicates	  that	  these	  are	  the	  areas,	  which	  the	  author	  More	  thought	  British	  society	  needed	  to	  reform.	  Although	  More,	  the	  character,	  expresses	  his	  interest	  and	  intention	  to	  speak	  of	  the	  rest	  of	  the	  travel	  accounts	  at	  another	  time	  (More	  14),	  he	  does	  not	  write	  or	  share	  “The	  Third	  Book”	  with	  us,	  so	  the	  readers	  are	  only	  exposed	  to	  certain	  aspects	  of	  Utopia,	  with	  which	  the	  author,	  More	  personally	  believes	  worth	  sharing.	  	  Similarly,	  in	  Gulliver’s	  Travels,	  the	  narrator	  Gulliver	  selectively	  tells	  his	  travel	  accounts	  with	  itinerary	  details.	  Whenever	  Gulliver	  arrives	  at	  new	  faraway	  countries,	  he	  attempts	  to	  learn	  their	  languages	  to	  better	  communicate	  and	  understand	  their	  social	  structures	  and	  customs.	  Because	  Swift’s	  goal	  is	  to	  satirize	  the	  British	  government	  and	  the	  humanity	  (especially	  women)	  in	  general,	  Gulliver	  often	  discusses	  with	  the	  other	  characters	  about	  issues	  related	  to	  politics,	  laws,	  religion,	  education,	  science,	  wars,	  class,	  and	  gender,	  and	  exchanges	  his	  views	  and	  opinions	  throughout	  the	  novel.	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For	  example,	  in	  Part	  1,	  Chapter	  IV,	  Gulliver	  reports	  “a	  most	  obstinate	  War	  for	  six	  and	  thirty	  Moons”	  between	  the	  two	  great	  Empires	  of	  Lilliput	  and	  Blefuscu,	  which	  broke	  out	  over	  a	  disagreement	  in	  the	  practice	  of	  breaking	  eggs	  (Swift	  43).	  The	  two	  nations	  fight	  over	  the	  way	  to	  break	  an	  egg,	  whether	  one	  should	  follow	  the	  ancient	  practice	  and	  break	  on	  the	  larger	  end	  or	  the	  new	  order	  that	  commands	  to	  break	  the	  smaller	  end.	  Lilliput	  represents	  England	  and	  Blefuscu,	  France	  and	  this	  war	  triggered	  by	  an	  insignificant	  and	  rubbishy	  reason	  refers	  to	  the	  war	  between	  England	  and	  Catholic	  France	  from	  1689	  until	  1697	  (Swift	  294).	  By	  creating	  ridiculous	  imaginary	  social	  and	  political	  problems,	  Swift	  satirizes	  actual	  social,	  religious,	  and	  political	  issues	  of	  British	  government.	  Furthermore,	  Swift	  satirizes	  British	  government	  by	  first	  elevating	  its	  social	  and	  political	  structures	  and	  customs	  and	  then	  criticizing	  them.	  When	  asked	  about	  Britain,	  Gulliver	  expresses	  his	  patriotism	  by	  repeatedly	  calling	  England	  “my	  noble	  and	  most	  beloved	  Country”	  (Swift	  122)	  and	  “artfully	  eluded	  many	  of	  [those]	  Questions,	  and	  gave	  to	  every	  Point	  a	  more	  favourable	  turn	  by	  many	  Degrees	  than	  the	  strictness	  of	  Truth	  would	  allow”	  (Swift	  122).	  Then	  Gulliver	  allows	  the	  other	  characters	  to	  ridicule	  his	  “noble	  and	  most	  beloved	  Country	  [and	  be]	  injuriously	  treated”	  (Swift	  122).	  By	  utilizing	  Gulliver	  and	  other	  characters’	  voices,	  Swift	  successfully	  points	  out	  and	  criticizes	  the	  corrupted	  government.	  Furthermore,	  his	  resentment	  towards	  humanity	  also	  appears	  throughout	  the	  novel.	  For	  example,	  in	  Part	  2,	  “A	  Voyage	  to	  Brobdingnag,”	  where	  Gulliver	  is	  relatively	  small,	  the	  King	  and	  Queen	  of	  Brobdingang	  treat	  him	  disrespectfully	  and	  inferiorly	  due	  to	  his	  size.	  Gulliver	  is	  rather	  treated	  like	  a	  pet,	  toy,	  or	  show	  only	  to	  amuse	  and	  please	  them,	  and	  Gulliver	  himself	  feels	  inferior	  to	  them:	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Neither	  indeed	  could	  I	  forbear	  smiling	  at	  myself,	  when	  the	  Queen	  used	  to	  place	  me	  upon	  her	  Hand	  towards	  a	  Looking-­‐Glass,	  by	  which	  both	  our	  Persons	  appeared	  before	  me	  in	  full	  View	  together;	  and	  there	  could	  be	  nothing	  be	  more	  ridiculous	  than	  the	  Comparison:	  So	  that	  I	  really	  began	  to	  imagine	  my	  self	  dwindled	  many	  Degrees	  below	  my	  usual	  size	  (Swift	  97).	  	  Gulliver’s	  interaction	  with	  “the	  Queen’s	  Dwarf”	  (Swift	  97),	  however,	  shows	  the	  shift	  in	  the	  sense	  of	  power	  and	  superiority,	  in	  which	  Gulliver	  now	  looks	  down	  on	  him	  and	  treats	  him	  disrespectfully.	  Although	  Gulliver	  is	  technically	  much	  shorter	  than	  him,	  he	  calls	  the	  Dwarf	  “this	  malicious	  little	  Cubb”	  (Swift	  97)	  and	  “such	  a	  malicious	  Urchin”	  (Swift	  98),	  and	  treats	  him	  with	  resentment.	  By	  showing	  the	  evil	  and	  true	  nature	  of	  humanity	  in	  which	  one	  naturally	  feels	  superior	  towards	  the	  weak	  and	  the	  minor,	  Swift	  shares	  his	  resentful	  view	  towards	  the	  humanity	  with	  the	  readers.	  Akutagawa’sKappa	  also	  discusses	  certain	  social	  problems	  and	  expresses	  the	  author’s	  bitter	  and	  pessimistic	  views	  towards	  life	  and	  humanity.	  Unlike	  Utopia	  and	  
Gulliver’s	  Travels,	  however,	  Kappa	  portrays	  issues	  of	  Japanese	  culture	  and	  society,	  which	  only	  mattered	  to	  the	  author	  himself	  (Yoshida	  247).	  Akutagawa	  discusses	  “childbirth,	  heredity,	  institution	  of	  marriage,	  family	  systems,	  love,	  censorship,	  unemployment,	  political	  parties,	  journalism,	  newspapers,	  wars,	  art,	  laws,	  suicide,	  life	  after	  death,	  and	  religions”	  (Yoshida	  247)	  and	  shares	  his	  absurd	  views.	  For	  example,	  in	  the	  scene	  of	  the	  childbirth,	  the	  father	  Kappa	  “almost	  as	  if	  he	  is	  telephoning,	  puts	  his	  mouth	  to	  the	  mother’s	  vagina”	  and	  asks	  the	  baby	  Kappa	  if	  he/she	  desires	  to	  be	  born	  (Akutagawa/Bownas	  61).	  To	  which	  the	  baby	  Kappa	  hesitantly	  replies	  from	  inside	  the	  mother	  Kappa’s	  womb:	  “I	  do	  not	  wish	  to	  be	  born	  because	  it	  makes	  me	  
	  	  	  
60	  
shudder	  to	  think	  of	  all	  the	  things	  that	  I	  shall	  inherit	  from	  my	  father—the	  insanity	  alone	  is	  bad	  enough”	  (Akutagawa/Bownas	  61-­‐62).	  This	  absurd	  practice	  at	  childbirth	  represents	  Akutagawa’s	  fear	  towards	  an	  “evil	  heredity”	  (Akutagawa/Bownas	  63).	  Being	  born	  as	  a	  child	  of	  a	  madwoman	  (Healey	  10),	  Akutagawa	  was	  afraid	  if	  he	  inherited	  insanity	  from	  his	  mother	  and	  was	  resentful	  of	  himself,	  believing	  that	  all	  “existence	  is	  evil”	  (Akutagawa/Bownas	  62).	  Akutagawa	  also	  shares	  his	  pessimistic	  views	  towards	  life,	  which	  he	  once	  described	  as	  “an	  Olympic	  Game	  hosted	  by	  a	  group	  of	  lunatics”	  (Tsuruta	  75).	  He	  selectively	  names	  and	  mocks	  a	  number	  of	  Western	  great	  historical	  figures	  who	  achieved	  fame	  but	  died	  in	  despair	  by	  elevating	  them	  to	  ‘Saints’	  (Chapter	  14).	  Akutagawa	  is	  not	  mocking	  them	  because	  he	  is	  reluctant	  to	  accept	  the	  Western	  culture	  and	  philosophy.	  Instead,	  he	  is	  ridiculing	  all	  the	  religions	  and	  the	  weakness	  of	  human	  nature	  in	  general.	  Akutagawa	  attempts	  to	  show	  how	  weak	  human	  minds	  are	  and	  whether	  it	  is	  “Christianity,	  Buddhism,	  the	  Moslem	  [or]	  Parsee	  faiths”	  (Akutagawa/Bownas	  116),	  a	  religion	  cannot	  truly	  save	  humanity.	  Akutagawa’sKappa	  is	  a	  portrayal	  of	  Akutagawa’s	  personal,	  autobiographical	  dystopia,	  which	  reflects	  fears	  and	  loneliness	  in	  his	  life.	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7.	  Conclusion	  The	  Japanese	  scholar,	  Seiji	  Nuita,	  claims	  that	  “every	  utopia	  reflects	  its	  age	  and	  environment”	  (Nuita	  15).	  In	  fact,	  Utopia	  reflects	  More’s	  time,	  Gulliver’s	  Travels,	  Swift’s	  time,	  and	  Akutagawa’sKappa	  illustrates	  the	  time	  and	  environment	  in	  which	  the	  author	  lived.	  In	  the	  Western	  tradition,	  however,	  Akutagawa’sKappa	  may	  not	  be	  considered	  a	  pure	  utopian	  writing.	  Akutagawa	  does	  not	  present	  alternative	  plans	  or	  a	  desire	  for	  reform,	  and	  Kappaland	  is	  not	  ‘a	  house	  of	  refuge’	  to	  which	  the	  author	  himself	  would	  like	  to	  escape.	  In	  the	  broader,	  non-­‐Western,	  Japanese	  understanding	  of	  utopia,	  however,	  it	  is	  a	  type	  of	  utopian	  writing.	  Kappa	  represents	  his	  personal,	  autobiographical	  dystopia	  from	  which	  the	  author	  himself	  cannot	  escape	  or	  reform.	  He	  incorporated	  both	  Eastern	  and	  Western	  essences	  of	  utopian	  writings	  into	  the	  novella	  to	  illustrate	  his	  dystopia	  as	  a	  Western	  place	  in	  which	  the	  author	  is	  a	  foreigner	  and	  does	  not	  belong.	  Kappa	  is	  both	  as	  critical	  and	  satirical	  as	  Western	  utopian	  texts	  and	  yet	  it	  like	  Eastern	  utopias	  by	  not	  being	  reform	  oriented.	  In	  a	  process	  of	  translating	  Chinese	  and	  Western	  utopian	  writings	  into	  Japanese,	  the	  Japanese	  definition	  of	  
utopia	  and	  utopian	  literature	  uniquely	  developed	  over	  time.	  During	  the	  evolution	  of	  the	  Japanese	  utopia,	  it	  acquired	  the	  meaning	  of	  impossibility,	  and	  as	  a	  result,	  broadened	  the	  scope	  of	  utopian	  writings	  to	  encompass	  various	  types	  of	  utopian	  texts,	  including	  those	  works	  without	  subjective	  intentions	  or	  hopes	  to	  actualize	  utopias.	  By	  encompassing	  aspects	  of	  both	  Western	  and	  Eastern	  utopian	  writings,	  the	  Japanese	  utopian	  tradition	  has	  uniquely	  developed	  to	  be	  a	  much	  broader	  and	  inclusive	  genre.	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